## :فا

## 

تأليف

ادوارد كريج

ترجمه
ابوالفضل حقيرى قزوينى

$$
\begin{aligned}
& \text { (2) } \\
& \text { شركت سهامى كتابهاى جيبى } \\
& \text { وابسته به مؤسسه انتشارات اميركبير } \\
& \text { تهران، M M }
\end{aligned}
$$

## Craig, Edward.

فلسفه: مقدمهاى بسيار كوتام/ تأليف ادوارد كريج؛ ترجمة ابوالفضل حقيرى قزوينى. - تهران: اميركبير، كتابهاى جيبى، AYM ص.
ISBN 978-964-303-167-1
فهرستنويسي براساس اطلاعات فيبا.

Philosophy: A Very Short Introduction, c2002. وارْوان اصلم:
I. فلسفه. الف. حقيرى، ابوالفضل، ITTA ـ، ـ، مترجه.


كتابخانة ملى ايران

## شابكـ: (شY

> اين اثر ترجمهاى است از:

Edward Craig, Philosophy: A Very Short Introduction. New York: Oxford University Press Inc, 2002.


شركت سهامى كتابهاى جيبي
وابسته به مؤسسه انتشارات اميركيرير جير
تهران: خيابان جمهورى اسلامي، ميدان استقلال، صندوت يستى: |IT\&D_FIQ فلسفه: مقدمهالى بسيار كوتاه
www.amirkabir.net حق حاپپ: © نوبت چایی: اول
مؤلف: ادوارد كريج
مترجهم: ابوالفضل حقيرى قزوينى صفنحهآرا: امير حسين حيدرى


شماركان: . . .
بها: ...

 (و ماند آلها) بدون مجوز كثبى از ناشر ممنوع و از طريق مرلجع قانونى تابل بيكيرى است.

https://telegram.me/philosophic_books

## فهرست مطالب



## 8

N ..... نفس9.فلسفه و زمينهُ تاريخى
90 فصل ششم: درباره (ايسم|)ها
110 فصل هفتم: برخى فرازهاى رفيع ديكر ـ انتخابى شخصى ..................................110دكارت: كفتار در روش ............................................................................irs
هكل: مقدمه بر فلسفهُ تاريخ
ifr نيجه: تبارشناسى اخلاق
darفصل هشتم: چه خيزى براى چه كسى؟
1ヵa ..... فرد.
IDA ..... دولت
18. روحانيت
lef ..... طبقهُ كاركر.زنان
iv1 ..... حيوانات
IVA فيلبوفان متخصص
IV ..... كتابنامه
1Y9 ..... يس از اين به سراغ چه برويّه؟
iv9 ..... مقدمهها
|11 تاريخهاى فلسفه
lar ..... آثار مرجع
lar كتابهايی كه در متن به آنها اشاره شده است
19)نمايه.

## فصل يكم

## فلسفه

## مقدمهاى بسيار كوتاه

هركسى كه اين كتاب رامى خواند خود تا حدى فيلسوف است. تقريـيـأ











1







 ارتباط ميان آن ها ييشتر تأمل كنيد و آنجه را تاكنون در مورد آنها كفتـه شده دليل آن را فرابكيريد.



 به اختصار و متعصبانه، بكويد كه جرا





 نمىتوانند به برخى برسشها درا باسخ دهند و انجام جنين اكتشافى بهوسيلة

## فلسفه 9 棌

خود ـ و در واقع دست يافتن به آن، بهجاى آنكه كاهلانه فرض كنيد كه
 بىفايده. اطمينان داريد كه ممكن نيست جنـين باشــ؟ فكـر كنيـد دنيـا حقدر متفاوت مىبود اكر همهُ ما معتقد بوديم انسانها بر آن نيـستند كــه به پرسشى درباره́ طبيعت يا حتى وجود خدا پاسخ دهند؛ بهعبـارتديعـر، اكر همه انسانها لاادريون [ندانمكويان] دينـى بودنـد، تـصور كنيـد كــه
 ثرسش درباره مشروعيت اقتدار سياسى كه دولتها عادتأ بـر اتبـاع خــود








 هيجچيز از آن در امان نيست)/ خوانده است ـ هرجند مراد وى انتقاد نبوده

 حيزى است كه در صورت تنيير اوضاع روى مىدهد.

-























## 

نمىشونل، بلكه تصويرى از جهان و يا مجموعهايى از ارزشها را را در خـود









 تشبيه به استخر شنا مانند اغلب تشبيهها مرا مأيوس مى كندا كـند) كه منظـور

 باشد كه در كجا و در جه زمانى داخل شدهايد.








فلسفه: مقدمهاى بسيار كوتاه 深 Ir
است. بودايى به شما خواهد كفت كه وظيفهُ فلسفه تسكين رنج بـشرى و






يك حيات در اختيارتان قرار مىدهد.


 فقط براى خود حقيقت و حكمت ممكن است عقيـدهاى زيبـا باشــد، امـا تاريخ نشان مىدهد كه عقيده زيبا درست همان است كه هـ هـست ايست ايعنـى فقط يك عقيدهُ زيبا]. مثلاْ فلسفهُ هندى نمايشكر مبارزهالى درونى ميـان

 موازنه ميان خرد انسان و وحى كتاب دينى تلاش شده است و و در برخـى
 (كه بعدأ بيشتر از آن سخن خواهيم كفت) تلاش مى كند تا درسهايى را به ما بياموزد كه وى احساس مىكرد بايد در دوران بس از جنكى داخلـى

[^0]
## ir \% in \%


 آثار ارسطو بازمى




 براى تغيير مسير تملن وارد مبارزه شدهاندي






 بايد عرضه كنم تعريف بهشمار مى أيد يا نه مسئلهالى نيست كه نيازي
 زمانى بسيار بيش، نياكان ما حيوان بودند و هر كارى را را كه بــهـيـور درت

[^1]
## 稀 if





 جهش، جندان كه ممكن است در آغاز به نظر بر برسد بزرى ونى نيست. آغاز
 كمى آكاهتر شدن از إباد مختلف رفتار خود استا است. جانور شكار


 شكار خود موفق مىشود. معرفتى از اين نوع به ارتبـا








 قراردادى نداريه، بهطرزى ارزشمند كسترش داد.




 كنار اين هدف، هدفهاى بسيار ديكرى مهم داشته است.

اما تضمينى وجود ندارد كه هميشه به اين تمايل عمومأ ارزشمند توجهى



 مى توانيم بر روى باريدن يا نباريدن باران تأثير بكذاريمه. اغلب ما ما مىتوانيه










 بيايد و آيا ما نبايد تالاش كنيه تا در كنار آنها قرار بكيرييه؟


 را با كزينهها و رازهايى روياروى يافتند ـ زندكى، در جايىىكه بيش از آن،

بلون هيج برسشى جريان داشت، سؤالات بسيارى مطرح مىساخت. اين نيـز


 بكويند اين همان جيزى بود كه اصلاّ ما را به انسان تبديل انديل كردي

 .







 مى خورد مىتواند به مسير رسيدن خود به وضعيت قانم بينديشد؟ ما دليل ميلـي

 ما، جه دوست داشته باشيم جه نداشته باشيهه به آن جسبيدمايمايمه اما اين خيلى كسترده نيست؟ اطمينان داريد كه فلسفه شامل هرجيزى

كه اين تبيين نشان مىدهد نيست؟ خوب، در وهلة نخست، اشتباه كردن
 در وهلهُ دوم، دامنهُ كلمهُ پفلسفه، خود در طول تاريخ بهشدت تغيير كرده است، ديكر به اين نكته اشاره نمى كنيم كه احتمالاً هيج زمانى نبوده كـهـ
 فلسفه روى داده است. از يكسو چنــدان وسـيع شـده كـه بـه كلمــهانى بىمعنا نزديك است، مثلاً بهطور تقريبـى هـر سـازمان تجـارى از خـود
 خطمشى است. ازسوىديكر بسيار مضيق شـده اسـت. در اينجـا توسـعـع علوم طبيعى عاملى عمده بوده اسـت. اغلـب يـادآورى شــده كـه وقتـى حوزماى از تحقيق پايههاى خود را چونان رشتهاى علمى مىيابد، در كنار


 خود میرود همانگونـه كـه در مـورد فيزيــى، شــيمى، ســتارهشناسـى، روانشناسى خنين بوده است. بدينترتيب دامنه يرسشهـهايى كه افـرادى كه خود را فيلسوف مىدانند، بررسى مى كنند تنگ مى شود؛ و، بــهعـلاوه، مسئوليت يرسشهايى كه ما مطمن نيستيه بهتر است آنهــا را حكوتـهـ صورتبندى كنيم، يعنى آن تحقيقهايى كه ما مطمئن نيستيم بهتر است حكونه انجام دهيهه به فلسفه واكذار مىكردد. اين ازدياد رشتههاى در حال بيشرفت به نـاكزير عامـل ديكـرى را بـهـ

## فلسفه 19 娄

صحنه مى آورد، يعنى تخصصىسازى در درون دانشگاههـا، و فرصـت آن
 دانشكدههاى فلسفةُ دانشگاهها اغلب بسيار كوجـكـ هـستند. در نتيجـهـ، دامنهٔ تخصصى آن، كه اغلب حول رسم آكادميك جـارى (و گـاهى نيـز
 خـود آن هـا هـستند كــه آن رسـم را مـى آسـازند. بــهعـالاوه، دورههـاى

 فلسفه آن چيزى است كه دإنشكدههاى فلسفه در دانشگاهها مـىـيآموزنــد، هرحند بهيقين آن را اشتباه نمى خوانه، محدودكننده و گَمراهكننده است و
بايد از آن دورى كرد.
 طور كه اميدوارم اكنون روشن شده باشد، من نمىتوانم فلسفه را بهطـور


 دهم، شايد به برخى از جذابيتهاي اصلي ديگر آن اشاره كنم و شما را با
 ديگر رها سازم. اين كار درست همان است كه مى خواهمم در مورد فلسفه



## 

در فصل دوم تا جِهارم، مثالى از هريك از متون كلاسيك مطرح مـى مـود.








 در فاصلة سالهالى صد قم. تا صد م. نوشته شده استا بـا








 اينجا يروانغ كار دارد ـ براى آنكه مجوز فكر كردن بكيريد نيـازى نيست

## Tl 格

كه آموزش باطنى بيينيد. بنابراين، در حال خواندن، از طرح هرسـشهــا و تشكيل نتايج موقتى نترسيد. اما توجه داشته باشيد، موقتى. هر كارى كـه
 (اهر كسى حق دارد عقيدهٔ خود را داشته باشدل). كسب حق به اين سـادگى

 اگر درست باشد، تأسفبار است؛ زيرا يك دليلش آن است كه فكر كردن بخشى از تفريح محسوب مىشود. سرانجام، لطفاً آهـسته بخوانيــد. ايـن كتـابى اســت بـسيار كوتـاه دربـارة موضوعى بسيار بلند. تلاش كردهام تا بسيارى از مطالب آن را فشرده سازم.

## فصل دوم

## چه بايد كرد؟

## كريتوى افاطون




 نكارش آنها تقريباً هييج نمىدانيه. بودا بر افلاطون متقدم است اما الما اينكه



 اطلاعى نداريم ـ آنالكتهاى مشهور يس از وى نوشته شدماند.

## فلسفه: مقدمهاى بسيار كوتاه FF FF

آثار افلاطون همه به شكل محاوره هستند. اغلب اين محاورات بـهسـرعت سر مى كيرند و سبكى كفتكويى دارند هرجند كاهى به طـرفين كفتكــو اجـازه





 هست، و به دست آوردن ترجمهُ اغلب آنها در حإنـا


 باتجربهترين خوانندكان را هم به حير ميرت وادادراندي وجه تقريبأ ثابت محاورات افلاطون حضور سقراط است است كه معمولاً، اما نه هميشه، نقش رهبر بحثهـا را بـهععهـــده دارد. از آنجـا كـا كــه كفتكـــوى

 درباره وى و چگونگى رسيدنش به وضعيتى كه هنگام آغاز كفتكــو در آن


 كه نوع زندكىاش ايجاب مىكرد، تمام وقت خـود را صـرف بحــثهـــاى

TA 落

بیمزد با هركسى مى كرد كه به وى مى ميوست و اين شـامل بـسيارى از مردان جوان ثروتمند و بنابراين فارغتر آتن مى يشد. اين كروه افالاطـون را را


















 قليل وى را كناهكار يافت و به مرى محكوم ساخت. روايت افلاطـون را الـاز

سخنان (كلاُ غيردفاعى) وى در دادكاه، يكى در دفاع از خود، يكى يـس از صدور رأى و يكى يس از محكوميت مىتوانيد در دفاعية سقراط بخرانوانيد.





 وضعيت بهترى باشد).

## TV Wه به بايد كرد؟

سقراط بلافاصله اعدام نشد. در زمان محاكمهُ وى، جشنى شروع شـده بود كه فقط هنكامى پايان مىگرفت كـه يــ كـشتى دولتـى از جزيـره دلوس (Delos) به آتـن بـازمىكـشت. ايـن معنـايى دينــ داشــت و در زمانى كه كشتى دور بود هيج اعدامى نمىتوانست صورت بكيرد. بنابراين،
 دوستان وى برنامهاى بــراى ملاقـات بـا وى تنظـيم كنـــد، نكهبانـان را بشناسند و نقشهاى براى عملشان طراحى كنند. بـا كذشـت زمـان، آكــاه كردن سقراط از اين برنامه به عهدهُ كريتو كذاشـته شــد: آنهـا ييـشنهاد



وى یذيرايى و محافظت خواهند كرد. محاورهاكريتو تبيينى است كـه افلاطـون از بحــث خودشـانـان و ياسـخ سقراط اراثه مى كند. با توجه به اينكه اين متن . . . بF سـال قــدمت دارد، يكى از شكفتآورترين نكات در مورد آن، اين است كه فقط همـين قـــدر
 ممكن است خواننده احساس كنـد كـه در مـورد ديـدكاه وى كــه دولـت
 اما اساسأ تمام نكات مطرح شده براى هركسى كه تابه تصميمى دشوار بكيرد كاملأ آشنا است. آنگاه كه افا مىنويسد مىدانيم كه نظر وى با ما تفاوت دارد؛ اما اين تصميمكيـرى در

[^2]
## فلسفه: مقدمهاى بسيار كوتاه

مورد پرسش اخلاقى خاص، "ادر اين حال بايذ چه كرد؟؟، مىتواند تقريبـأ
 فيلسوف هستيه و بنابراين بههرحال با فلسفه خيلى نزديكيه. اينهم يك مثال ــ از يونان باستان.
فقط يك كلمـه یـيش از آنكـه شـروع كنـيه. روش اســاندالى بـراى مراجعه به فرازهاى متون افلاطون وجود دارد، روشى كه از هر ويرايش و ترجمهاى كه استفاده كنيد مفيد است. اين روش در واقع به صفحهبنـدى نسخئ دوران نوزايى بازمى گردد كه در سـال IDYA م. منتـشر شـد و بــه شمارهگذارى استفانوس ' مشهور است (كه از نام لاتين ويرايشگر، هانرى استين ${ }^{\text { }}$ حاشيه يا در بالاى صفحه نشان مىدهد. من در تمـام ايـن فـصل از آن استفاده خواهم كرد.
صفحئ اول يا اولين صفحات (43a-43b) صحنه را تنظـيم مـى كننــد. كريتو اشاره مى كند كه با زندانبان روابط خوبى دارد. سقراط مى گويد كـهـ
 كريتو تلاش خود را براى اقناع وى آغاز مـى كنـد: او ـ همـان كونـه كــه
 دوستانش هقدر برای وى ارزش قائلند و سیس اشاره مىكنـد كـه شـايد سقراط بخواهد آن را جبران كند: شهرت دوستان وى در خطر است ــ اكر

1. Stephanus
2. Henri Estienne

## جه به بايد كرد؟

وى در زندان بماند و بميرد، مردم فكـر خواهنـد كـرد كـه ايـشان آمــاده نبودند كه براى فرار وى يولى خرج كنند.
 مورد بحث قرار مى گيرد ــكريتو نه مانند خطابهاى خوشسـانـو





 دارد اين است كه آيا كسى خردمند است يا نابخرد (44d).









 آن براى دوستان خود باشيد.

## -

كاملأ معقول است كه كريتو مسير بحث را عوض كند و اينبار با تفـصيل






 اقدامى دلايل خود را داشتن، ارزشى است بسيار مهما).










 (45d). (با توجه به اينكه براى ان كارى كه سقراط عملاً نيت انجـام آن

جه بايد كرد؟

 عصبانى مىشود و اينبار به سراغ شكايت خود در مورد لطمه به شـهرت دوستان سقراط مىرود و از سـقراط مـى عخواهــد بـا وى موافقــت كنــد، و سخن خود را به پايان مىرساند.
كريتو در بيـان نگرانـى و اضـطراب خــويش در آخــرين يـاراگرافـهـا
 گرم كريتو از اين نكته مى گذرد و كنترل گفتگو را بـه دسـت مـى

 مىیرسد ما بايد به نظر جه كسى احترام بگگاريه، نظر خردمند يا نـابخرد، نظر انبوه مردم يا نظر اهلفن؟كريتو از دادن پاسخ روشن طفره مـىرود، كه همان روشى است كه طرفههاى بحث سقراط وقتى وى بـر نكتـهاى

 جيزى عادلانه است، درست عمل كردن است، خوب يا آنخنان كـهـ بايـد زندگى كردن است. در غير اين صورت، ما به روح خـود صــدمه خـواهيه زد، به همان نحو كه إگر بهجاى سخنان يزشــى در موضـوع مربـوط بـهـ سلامت جسمانى، به سخنان اكثريت گوش دهيه، به خود صدمه خواهيه زد. يرسش اساسى اين است كه آيـا تـلاش بـراى كريـز، بـراى سـقراط صحيح است ــ تمام اين حرفها در مورد هول، شهرت، و يرورش فرزندان بيامدى واقعى ندارد (48c).

## rr Tr فلسفه: مقدمهای بسيار كوتاه

لحظهاى توقف كنيم. كارى كه نبايد انجام داد آن است كـه فلـسفه را غيرنقادانه بخوانيه. آيا از آنحه هماكنون سقراط مـى كويــد بــوى تعـصب اخلاقى به مشام نمىرسد؟ دقيقاً كدام صدمه به روح؟ و چرا ايـن صـدمه بايـد چنــين هـراسآور باشـــ؟ و اگـر يـاى شـهرت دوسـتان و یــرورش فرزندانش در ميان باشد، ممكن نيست براى پذيرش انـدكى خطـر بـراى روح خود آماده باشد؟ بهيقين وى دربارة كـسى كـه آمـاده نيـست خطــــر جراحت جسمانى را براى خاطر دوسـتان و خـانواده بيـذيرد، نظـر خـوبى

 بسيار ارزشمندتر از بدن است. اما به ما گفته نشده است كه حرا و چگگونه؛ و توضيحى هم در كار نبوده كه جرا بايد چنين ارزشمند باشــد كـه حتــى تصور صدمه به آن بلافاصله هر موضوع كوجكى از قبيل شهرت دوستان و يرورش فرزندان را بىاهميت مىسازد. و بهعلاوه، اگـر فرزنــدان خـوب يرورش نيابند، آيا ممكن نيست كه به (آن بخش از آنها كه به به عدالت و بىعدالتى مربوط مىشود)" صدمهاى وارد شود؟ چونان به نظر مىرسد كه گويى سقراط به هممباحثهاى ديگرى نياز داشته است، كـسى كـه شـايد برای چندتايی از اين پرسشها پاسخ مى خواسته است. اما اجازه بذهيد به سخنان سقراط گوش فرادهيهم و درحالى كه وى ادعا مى كند فرار به تبعيد برای وى اشتباه است، تـصورى از تـصوير كلـى بـه دست آوريه. نخست وى از كريتو مى خواهد كه توافق كند اكر كـسى بــر خطا بود هميشه بر خطا است، حتى هنگامى كه در پاسخ به خطايى باشـد

## جه بايد كرد؟

كه در حق شما انجام شده است (49-49a). انتقام ممكن است شـيرين باشد اما مجاز نيست. اهميت راهبردى اين نكتـه را مـىتــوان بــهراحتـى دريافت: اگر چذيرفته شود، آنگاه اينكه كسى در حق سـقراط خطـا كـرده
 پرسش اين است كه آيا خود وى در ييروى از نقشهٔ كريتو خطايى انجـام مىدهد. روشن است كه سقراط انتظار ندارد در مـورد ايـن نكتـه خنــدان توافق گستردهاى وجود داشته باشد. او بهخوبى مى داند كه بسيارى اعتقاد
 تلاش دارد تا متقاعد سازد، كريتو است، و بديُمى است كه ايـن دو دو قـبالًا

و كريتو موافقت مى كند: (امن به آن وفادارم).

اكنون سقراط دو مقدمهاى را مطرح مىسازد كه كمتـر مـورد مناقـشه هستند: زيان رساندن به مردم خطا است (49c) و نقـض توافــق عادلاتــه خطا است (49e). حال وى در آستانهُ طرح اين ادعا است كه اگـر تــلاش كند كه بگگريزد هر دو را مرتكب خواهد شد. طرفهاى صدمهديده عبارت
 مى سازد كه ييش مى آيند تا شكايت خود را وا مطرح سازند. در وهلهُ نخست، وى به آن ها صدمه خواهد زد (50b-50a)، در واقـع، قصد نابودى آن ها را خواهد داشت. عجيب مىنمايد ــ اطمينان داريد كــه منظور سقراط فقط فرار از اعدام است؟ اما جملهُ بعدى معناى آن را آبه ما ما خواهد كفت: اكر آنجه وى بيشنهاد انجام آن را مىدهــد چونــان التــويى

 نخواهد آورد. آنجه در اينجا با آن روبرو هستيه، توسل به بر برهان اخلاقيى











 بدانيه يا احترامى كه مخلوقى مديون خالق خود اسي است يا يا هر دو دو. محتوى اين اين


 ممكن است وى حق انتقام عليه آن را اداشته باشله مضحك استي استا

1. Immanuel Kant

## جه بايد كرد؟

نكتهٔ آخر بهراستى غيرضرورى است، زيرا سقراط قبلاً كفته اسـت كـه

 بسيارى تصور مى كنتد هست، بازهم دراينمورد كـهـ طـرف ديكـر دولــت است كـه ماننـد پـدر اسـت، درسـت نيـست. در مـورد مقيـد بــودن بــه خواستههاى دولت، اين برداشت تماميتگراياتـه از قـدرتهــاى دولـت و ديدگاه مربوطه در مورد اقتدار يدرانه در اين بند صريحتر از آن بيان شــده
 آسان نيست كه دولَت، بهواسطهٔ نقش آن در زندگى افــراد انـسانى، حـق

 دولت ممكن است براى شهروندان خود كارهاى زيادى انجـام دهــده امـا آيا تصور كردنى است كه بتواند حنان كارهاى زيادى انجام دهد كه ايشان
 مىدهد داشته باشند؟ و اكر اذعان كنيم كه سـقراط ممكـن اسـت مجـاز باشد كه اهدافى مستقل از ارادء آتن برایى خود داشـته باشــه آيـا ممكـنـ نيست كه زنده ماندن (اگر اين حيزى باشد كه وى مـى آن ها باشد؟كريتو اگر فقـط مـدام سـخنان سـقراط را تأيـيـد نمـىـكـرد، مىتوانست در اين صخنه سخنان بيشترى براى گفتن داشته باشد. اما در (51d) مخالفان خيالى سقراط نكتهاى را مطرح مى دسازند كه اگر درست باشد، تفاوت بسيار زيادى ايجاد مى كند: سقراط با ارادة كـاملاُ آزاد










 (49e) ياد كرده است) توافق خود را نقض كند؟









 دوباره يديدار مىشوند.

## rV 滐 جه بايد كرد؟

صفحاتى نه چندان قبل، سقراط به كريتو مى گفت كه نگران نظر جمع نباشد. اما قوانين و دولت فكر مى كنند دستكم ارزش اشــاره را را دارد كــه وى در خطر آن است كه خود را آلـت مـضحكه سـازد (53a) و سـخنان ناراحتكنندهٔ بسيارى درباره خود بشنود (53e) و دليلـى در اختيـار داوران قرار دهد كه تصور كنند تـصميم صـحيحى گرفتـهانـد (53b/c). (بـراى
 باغرور در محاكمئ خويش گفته بازگردد، خـود وى شرمـسار خواهــد شــد (52c) ـ انسجام وى بايد براى او بيش از اين ارزش داشته باشد). او بايــد


 آيا بايد آنها را به تسالى (تسالى تمام مكانهها!) ببرد و خود آن آنها را تبعا كند؟ و اگر قرار آن است كه آن ها در آتن پرورش يابند، براى آنهـهـا تفاوتى دارد كه وى مرده باشد يا فقط غايب باشد؟ دوسـتان وى مراقـب آموزش آنها خواهند بود.
قوانين شيؤ ديگرى هم در چنته دارند كه مشهور است و از قديمىتـرين ايام تا دوران ما دانشمندان اخلاق بسيارى از آن اسـتفاده كـردهانــد: وعيـد جهنم. آنها مى گويند اگر سقراط به آنها آزارى برساند، بايد انتظار پذيرايی
 زيرزمينى برادران آنها هستند و انتقام آنها را خواهند گرفت. سرانجام دوباره رشتهُ كلام را به دست مى كيرد (54d). كلمـات پايـانى وى موضوع جاودانى ديكرى را مطرح مىســازد: رابطــُ ميـان اخــلاق و

## فلسفه: مقدمهاى بسيار كوتاه FA

دين. برخى معتقد بودهاند (و بسيارى با آنها مخالف بودهاند) كـه اخـلاق بدون باور به خدا غيرممكن است. دليلى براى انتساب اين نظر به سقراط


 نظر میرسد كه مىشنوم... و اين كلمات در درون من بازتـا
 كثم، زيرا اين راهى است كه خدا ما را به آن هدايت مى كندها.
 مسائل اخلاقى آشكارا دشوار است، نه فقط هنگامى كه خنــد نفـر تــا

 باشد ديديه: عوامل بسيار زيادى، از انواع مختلف و بسيار، مطـرح اسـت.


 بايد با هم مقايسه كرد؟ ازطرفديگر، براى لحظـهانى اصــلاً بــه بيامـدها
 با نظرات خودتان سازگار باشد ـ آيا انجام آن مـستلزم يـشت كـردن بـه آرمانهايى است كه تا آن زمان براى آنها ارزش قائل بودهأيد و تـلاش مىكردهايد براسـاس آنهـا زنـدگى كنيــ؟ در مـورد انجـام دادن آنحــهـ


جه

برخلاف وظيفه يا تعهدى كه دادهايد، نخواهد بود؟ تعهد به كه؟ ـ و اگــر آن را انجام ندهيد آيا ممكن نيست تعهدات ديگرى را نقض كـرده باشـيد؟ آيـا تعهد نسبت به دوستان و خانواده بر وظايف ديگر نسبت به دولت مقدمند يا برعكس؟ و اگَ دينى داريد، دينتان دربارئ آن انتخاب چهه مى گويـد؟ تمـام اين پيجحيدگى در كريتو فقط پنهان است، زيرا سقراط موفق مـىشـود تمـان عوامل مهم را بهنحوى مطرح سازد كه اثرى نداشته باشند (هـيجيـــى از دو
 نتيجه داشته باشند. اما به قدرت تخيل جندانى نياز نداريم تا بيينيم در اينجا ممكن است معماهاى اخلاقى دشوارترى مطرح شود. برخى مردم انتظار دارند فلسفه پاسخ مسائل اخلاقى را به ما بدهد. امــا جـز

 بهنحوى قانع كننده به ما نشان دهد كه فقط يى راه درست براى حذف تمـام ملاحظات گوناگون وجود دارد. سقراط هنگامىكـه (از 48c) تـلاش مـى تمام موضوعات را فقط به يك موضوع تقليل دهده به سراغ سادهسـازى رفتـه بود. كانت كه قبلاً به وى اشاره كردم با استوار ساختن اخلاق بر اصلى يگانــه كه ارتباط نزديكى با يرسش آشناى ایاگر همـهكـس آن را انجـام مـىداد جـهـ مىشد؟" دارد بهدنبال سادهسازی رفته بود. برخى تلاش مى كتند سـادهسـازى انی را به طريقى ديگّر انجام دهنده و به ما اندرز مىدهند كه نه براساس تكاليف و رو وظايف بلكه فقط براساس پيامدهاى افعال خيشنهادى خود براى هر كسى كـهـ اين افعال بر آنها اثر مى گذارد، بينديشيه. در فصل پنجمم موارد ديگرى از اين نوع ديدكاه را خواهيم ديد.

فلسفه: مقدمهاى بسيار كوتاه F.


## فصل سوم

## چچَونه مىدانم؟؟ درباره́ معجزات هيوم

بسيارى - از جمله راهنمـاى فعلـى شـما ـ ديويـد هيـيوم' اسـكاتلندى (IVV\& ـ IVII)







1. David Hume

## فلسفه: مقدمهاى بسيار كوتاه FY FY

در باب ماهيت بشرى ' خوانده مىشود كه در سه جلد به باورها، عواطـف،

آن ها را ايجاد مى كند؟


هيوم از آنحهه به نظر مىر سيد باهوشتر بور بود: بازديدكنتـدهاى
 وى، بدويزه از ظرافت و سرزندتىاش اش ندارده).
 اعتقادى است عميق در مورد چيستى انسانها. اعتقاد به اينكــه آن هـا

1. A Treatise of Human Nature

## 

 قبل از آنكه جيزى قطعىتر فرصت يابد تا تا ذهن ما را به خود مار مـشغول

















 حيوانات برتر با اندازة متوسط هستيم.

 ستون سمت راست از ما دعوت مى كند كـه عقـل انـسانى را بــيشازحــد تخمين بزنيه. بهمحض آنكه چشم|انداز صحيح را انتخاب كنيه، خــواهيه ديد كه هم مرز رادر محل غلطى رسم كردهايهم و هــم تـللاشهـاى مـا حتى براى انديشيدن به آنچچه ممكن است بالاى مرز باشــد، محكــوم بـه شكست است: ما بالاي آن نيستيه.
بنابراين، هيوم درباره نقش عقل در زندگى ما حرفهاى زيــادى بـراى گفتن دارد؛ وى ادعا مى كند كه عقل تقريباً به آن بزرگى يــا آنطــنـور كــهـ مخالفانش تصور مىكردند اذ يک نوع نيست. سپس نتيجه مى گيـرد كــه بسيارى از آنچֶه تصور مى كنند كه عقل انسانى انجــام مـىدهــد بايــد در واقع توسط حيزى ذيگر انجام شود: مكانيسههاى طبيعت انسانى كه وى در مورد آن نظريهای گسترده مطرح ساخت كه بخشى از روايت اولئه آن جيزى است كه امروزه آن را علوم شناختى مىخـوانيه. امــا هنگــامىكــه هيوم مستقيماً دربارهٔ باور دينى مىنويسد (كه بسيار زياد هم مسىنويـسد، نگاه كنيد به كتابنامه)، نظرئه بزرگّ را در قفسه مى گذارد و از عقل سليهم و مشاهدات روزمرهُ انسانى استفاده مى كند. بنابراين، در دربـارة دعجــز/ت


وى، با قطعُٔ كلاسيك ديگرى از نوشتههاى فلسفى روبرو هستيم كه در
 اما نبايد فكر كنيه كه در اينجا همdٔ مطالب كاملاًا آشنا است. استا هيـوم بـا اين ادعا ادامه مىدهد كه اگر مـا بـاور كنـيمه معجــزالى روى داده، اگـر شواهد ما عبارت باشند از گزارشها چنين است)، آنگاه ما اين باور را برخلاف عقل مى یذيريه؟ زيرا دلايل مايل مـا براى باور به اينكه معجزء مذكور روى نداده است بهيقـين دسـتكــمر بــه همان قدرت دلايل اين فرض است كه چنين معجزهاى روى داده اسـت؛
 بااحتياط به اين موضوع نزديكـ مى گرديد. كمتر از بيـست سـال قبــيـل از از آنكه وى دربارة معجزات را منتشر سازد، تامس وولستون ' نامى حند سال آخر عمر خود را در زندان گذراند، زيرا گفتـه بــود گَـزارشهـهـاى انجيلـى

 بىارتباط به اين نكته نبود. دوم، هيوم بهراستى مى خـواسـت شـيؤ تفكــر معاصران، بهويزه هممييهنان خود را دربارة دين تغيير دهد. اگر ايشان آثار وى را نمى خواندند نمىتوانست خنين كارى بكنــد، بنــابراين مجبــور بــود آنها را بهآرامى هدايت كند. عبارت شالرتباط تيلوتسون" 「 كه هيوم در بند آغازين آورده از همـين جـا

1. Thomas Woolston
2. Tillotson connection

## 

آمده است. حه چيزى بهتر از اينكه بتوان كفـت ديـدكامهـاى مـن فقـط گسترش برهانى هستند كه اخيراً از سوى اسقفى مطرح شده است است؟ شايد جز اينكه بتوان گفت برهان اسقف رد قطعى يك نظريةُ بهويرُه كاتوليكى بوده است؟ نوشتههاى هيوم كـه اغلـب آنهــا بـه درجـات كونـاكون در دشمنى با كاتوليسيسم بود، با استقبال گرمى روبرو ... و خوانده شدند.






 مىسازد، زيرا ممكن است متون جعلـى و حجـتهــاى تقلبـى در اختيـار

 حجت دينى از همين رو است. (سرانجام، آنها از سوى عالىترين حجا ممكن صادر شداند؛ ديدگاهى كه بهطور وسيع پذيرفته شده بود، كـه در

 ايشان قدرتهاى المهى عطا كرده ممكن است). بنابراين، اينكه ما هركــز نمىتوانيهر دليل خوبى براى باور به معجزه داشته باشـيم، ادعـايى كـاملاً


## 

نمىتواند وحى اصيل را از جعلى بازشناسد.
خوب حالا برويم سراغ برهان هيوم. برهان در نقطهاى شروع مى شـود
 مى كنيم كه ديگران به ما گَفتهاند. در اغلب موارد مشكلى وجـود نداشـته

 يكى از آنها اشتباه است، حتى اگر درنيافته باشيه كه كداميك. و اندكى

 داشتن داستانى خـوب بـراى روايـت، اشـتباهات سـاده و صـادقانه، بـاور


 مىدهند) فقـط از مـشاهدهٔ ديگـران نيـست كـه ايـن معرفـت را كـسب
 احتياط و تحت شرايط معين با احتياط بسيار تلقى كرد.
 روزهاى عادى هفته در وسط روز رانندگى مى كـــــد د و درسـت از شــمال

 همه در جاى ديگَى بودند. شايد فكر مى كرديد كه آيا اين فقط شيوهاى

## فلسفه: مقدمهاى بسيار كوتاه

است بيهوده براى اغراق در گفتن اين نكته كه جادهها بهطرزى نامعمول

 نمى گرفتيد آن بود كه آنجه من گَفتهام درست است، با خودتان مى گّفتيد
 اين امر از جانب شما بسيار معقول است. حتـى اگـر آنجـهـ مـن گـفـته بهواقع درست باشـد (صـحبت فقـط از پـذيرفتنى بـودن آن اسـت؛ زيــ زيـرا هيجكس هيج اجبارى نداشته كه در آن زمان در مسير من باشي باشد، بنابراين
 تنها دليل شما براى باور به اين خبر آن باشبد كه من چنين گفتهام بـازهم
 و خودتان خيابانها را خالى مىديديد شايد موضوع متفاوت بــود؛ امــا مـا دربارئ موردى سخن مى گوييهم كه شما بر گواهى من اتكا داريد.



 شار لاتان پيرى با كمى اقبال يا زمانبندى خوب مىتوانـست از فرصـتى
 باشد، فقط موثقترين گواهى آنقدر قوى خواهد بود كه آن را آبات كند. عقلا كه مجبورند ميان دو امر نامحتمل دست به انتخاب بزنند و آن كَونه


## 

انتخاب خواهند كرد كه كمتر نامحتمل مىدانند. بنابراين، اين بايد كواهى

 كه ديدهايم، ،ويدادها بايد بهواقي باقع بسيار نامحتمل باشندي



 تعمداً فريب داده شده باشند. بسيارى از از ما اين تجربه را ا داشتهايمه كه خود را با كسى ديكر كه اوو نيز شاهد عينى رويدادها






 به استماع شهادت او نيست.
آيا گزارشى از معجزات وجود دارد كه مورد هينـين ترديـدهايايى نباشــــ




## 採 $\Delta$.

باشد. بايد بهمعنايى ناممكن ـ برخلاف قانون طبيعت ـ هم باشد (بهجاى



 ما گزارشى از امرى دريافت مى كنيه كه برایى راحتى كار آن را را رويـــياد
 مى شود كه باور كنيهم كه رويدادى واقع شده است و ايـن رويـداد خـــلافـ قانون طبيعت است. براى آنكه ما دليل خوبى داشته باشيم تا بـاور كنـيمـم كه رويدادى از اين نوع خلاف قانون طبيعت بـوده اسـت، بايـد بـرخلاف الـا
 اگر چنين باشد ما بايد دليلى بسيار قوى داشته باشيمر تـا بـاور كنـيم كــهـ
 به هيزى از اين دست داشتهايهم.




 شاهدى كه در مكان صحيحى قرار گرفته و شخصيت نيكـي شرايط صحيحى شهادتى داده كه براساس قانون (روانشناختى) طبيعت، اين بايد درست بوده باشد. اما اين فقط بدانمعنا است كه مـا بـا قـوىتـــرين


نوع شواهد را هم بر له رويداد و همم عليه آن در اختيار داريـمه، و واكـنش عقالني نه باور بلكه حيرت و بلاتكليفي است.


معجزهُ نان و ماهى، كه در قرن ششمر به تصوير كشيده شده است. غذا براى +++,ه نفر؟ يا فقط غذا برا براى فكر؟ به كلمات (ادر نظريهه) كه در داخل عامامت نقل قـول قـرار گرفتــهانـــد، توجه كنيد. هيوم فكر نمى كند كه ما حنين موقعيتى را هيجگــاه در عمـل




 مخربي كه هيوم برمىشمارد، ما همر نبايد چنين انتظارى داشته باشيهم.

اين، در اساس، برهان هيوم بود. تعجبى ندارد كه موجـب بحـثهــاى
 شمهاى از اين بحثها ذكر شود. درعينحال ايـن نكـات دو وجـه را كــه




















هr

ممكن است برهانهاى متفاوت منطقى به نظر آيند: اين امـر بـر مسسئله
 كرد (ابهنحوى كه بنيان نظام دين باشدل).
بنابراين، اين ايراد بر هدف نمىنشيند. ايراد دوم جنين نيـست و بـراى هيوم مشكل بيشترى ايجاد مى كند. آيا اين برهان نـشان نمــيدهــد كــه هرگز ممكن نيست تجديد نظر در ديدگامهاى خود دربارة قانون طبيعـت براى ما منطقى باشد؟ اما اين راه اصلىاى اسـت كـه علــم از طريـق آن ييشرفت مى كند؛ بنابراين، اگكر اين غيرعقانى باشــد، آنتــاه هـر اتهـامى دراينمورد كه باور به معجزات غيرعقلانى است بـهتــدريج نـسبتاً كمتـر جدى به نظر مىرسد. مـؤمن خواهــد گفــت اراگــر مـن بـدتر از نيـوتن و اينشتاين و همراهان ايشان نباشه، خيلى بهزحمت نمىافتهمر.
 است؟ خوب، فرض كنيد كه ما دليل خوبى در اختيار داريهم تا فكــر كنـيم
 بهترين نظريهُ علمى فعلى ما از آن حمايت مى كند. اكنون فرض كنيد كه برخى دانشمندان نتيجهاى تجربى را گزارش مى كنند كه با آن در تناقض


 شاهدى كه تاكنون داشتهايم خوب است؛ در سوى ديگر مسئله، مـا فقـط كواهى ايشان رادر اختيار داريه. آيا اين دقيقاً همان وضعيتى نيـست كـهـ وى در رابطه با كزارشهاى مربوط به معجزات از آنها سخن مى كفت؟

## فلسفه: مقدمهای بسيار كوتاه af

به نظر میرسد هنگامى كه هيوم مىنويسد: ا(زيرا من اقرار مى كنم كــه در غير اين صورت [يعنى هنگامى كه بنيان نظام دين، مصادره به مطلوب نيست] احتمالاً ممكن است معجزه يا نقـض مـسير معمـول طبيعـت
 ممكن سازد ...") تلاش مى كند از چنين انتقادى بگَريزد. و با توصـيف حالتى خيالى ادامه مىدهد (فيلسوفان بـراى آزمـايش قــدرت برهـان معمولاً از حالتهایى خيــالى اسـتفاده مـى كنـــد) كــه در آن، در تمـام جوامع انسانى گزارشهايى دربارهٔ تاريكى هشت روزه يافت مـى

 است كه ما بايد گزارش را بيذيريهم و بررسى اين نكتـهـ را آغـاز كنـيهم
 نمى گويد در اين مثال حه نكتهاى وجود ذارد كه موجـب ايـن تفـاوت مى
 اين تهديد نشان دهد. وى مىتوانست بگويد در شرايطى مانند آنحّه مـن

 عقلايى رفتار مى كردند تا اينكـهـ جنـد نفـر از ايـشان آزمـايش را تكــرار مىكردند و دقيقاً به يك نتيجه مىرسيدند. دراينصورت، باور به آن فقط



نمىتوانيم خواستار اجراى مجدد معجزه باشيم. در جايى كه به هر دليلـى اجراى مجدد ممكن نيست، كسانى كه حكمى نامحتمل صادر مـى كنـــد،
 موضوعات دينى محتاط باشيه. شايد، هر چند نمىتوانيهر يقين داشته باشيه، اين همان نكتهاى باشد كه
 گزارش تاريكى هشت روزه در تمام فرهنگیها يافته مى شود. در زمانى كه
 داستان خود را داستانى مىدانسته كه در آن ترديدى نيست كه تمام ايـن مردمان مختلف بهطور مستقل و دقيق مشاهدهٔ يكـسانى انجـام دادهانـــد،
 نتيجهاى دقيقاً يكسان بوده است. همانطور كه كفتم ما نمىتوانيم يقين داشته باشيهم ـ حتى هيوم هم كه از اين نظر يكى از بهترين نويـسندكان
 باشيم كه اين تمام آن هيزى نيست كه وى تلاش مى كرد بكويــــ زيـرا در انتهاى پاراگرافى كه نقل قول فوق از آن گرفته شده است، اين نكتـه
 افسانههايى چنان زياد محتمل فرض شده كه ظاهراً هر پديدهاى كـهـ رو بهسوى فاجعه دارد، در حدود گواهى انسانى قرار مى گيرد، اگر اين گواهى بسيار كسترده و يكسان باشدل).
 است، اما در اينكه طبيعت كهكاهى خارج از الكوى عادى رفتار كند، هيج

## عه ©

نكتئ بهويره عجيبى وجود ندارد. بنابراين، دليلى وجـود نــدارد كــه چنــين
 معجزه وجود ندارد. ما مىتوانستيه زمـانى طـولانى را در ميـان جزئيـات رساللٔ دربارة معجز/ت هيوم صرف كنيه. بسيارى چنين زمانى دارنــد، امـا سفر ما بايد ادامه يابد.

## فصل چهارم

من چه هسته؟؟

## نظرات يكـ بودايى ناشناس دربارةٔ نفــس: ارابــهُ

## شاه ميليندا

اين نكته درباره فلسفهُ هندى عموماً درست است كه ما دا دربارء كـسانى






1. Milindapanha
2. Nagasena

## فلسفه: مقدمهایى بسيار كوتاه © A


 يكى از فرمانروايان يونانى در شمال غرب هند است كه انه از دوران فتوحات


















[^3]
## هQ من هِ هستم؟

براى علاقه به آن يا آنجهه هدف ايشان است. تمام اين نكـات بـا فـرازى كه مى خواهيم بررسى كنيه، ارتبـاط بـسيارى دارنــد. نخــست، شـعگتـى

 (رانًاسنا فقط يك نام است زيرا چنين شخصى يافت نمىشودا). مـراد وى چهه مىتواند باشد؟ كسى تصور كرده كـه ناگاسـنا شخـصى اسـت و وى



 است. جريان چيست؟
شاه كه آشكارا در اين نوع بحث تجربه دارد (و درعينحال دانش قبلى
 موضوع ييش برود. او، با درك اين نكته كه ناكاسنا فقط دربـارئ خــا سخن نگفته بلكه مراد وى آن بوده كه نكتهاى كــه مطـرح سـاخته (هـر نكتهاى كه باشد) به يكسان در مورد همه صادق است، شروع به استنتاج




 نداشته كه به وى تعليم دهل و كسى هم نبوده كه به وى حكم رهبانيـت

## 

دهد. اين تاكتيكـ در تمام انواع بحث مشتر ك است: در اينجا چنـد نكتـه





 از گفتگوهاى افلاطون است، ادامه مى دهد. يرسشگرى ميليندا در اين فراز بر نظريةُ بودايیى (اينج مجموعـهـه)|' اســوتوار
 است. ميليندا آن ها راصورت، احساس (كه به نظر مىرسد از آن لـذت، درد،


 نكته آن است كه شخص را با هيجيك از آنها نبايد يكى پندا نـا
 احساساتمان هستيم؟ خير، ما چيزى هستيم كه داراى احساسات است، نه

 شخصصيتها عبارتند از تمايل به رفتار به شـيوهاى معـين، و مـا تمـايلات

1. five aggregates

## 

نيستيه، بلكه حيزى هستيم كه داراى تمايلات است. به همين طريق، ما آگگاهى نيستيه، ما هر آن چیيزى هستيم كه آكاه است. امـا ممكـن اســت
 بحثبرانگيزتر باشد. آيا ممكن نيست كه عنصر مادى، يعنى بدن، چيــزى

 بهسرعت مى گويد كه جنين نيست؟
هنگَامى كه كسى نكتهای را چنان مطرح مـىسـازد كـه گَويى بـسيار
 امرى ناگفته در وراى آن، تاكتيى خوبى است. شايد او فرض مى كند كــه


 قادر به مقاومت در برابر مرگ است. هريك از اين فرض ايلا
 نكته بازخواهيم گشت. يا شايد از فكرى ماننــد ايـن: مـاده خــود حر كـت



 چيزى دارد كه آن را هدايت كند.

اين افكار مدتها ييش از آنكه يرسش شاه ميليندا نوشـته شـود، رايـج

 مرگ سقراط. شايد بگوييد ااكمى صبر كنيد، آنجا يونان است، امــا اينجـا هند است).. درست است. اما نظرات بسيار مشابه (حتـى قـديمىتـرى) را مىتوان در نوشتههاى برهمايى كــه بـــراى هندوئيـسم مقدســند، يافـتـ.
 اشتراك اصلى عبارت بودند از قربانى كردن حيوانات و نظام كاستى (كـهـ بوديسم به همراه تمـام صـور افراطـى رياضـتـكـــشى آن را رهـا كــردد)، بهنحوى كه بخش بزرگى از آن سنت باقى ماند و زمينـــٔ بوديـسمر را نيـز

 هندويى) به يكسان، بخشى از هر در دو هستندي

 كند. اما آنقدرها هم كه ممكن است توقع داشـته باشـيمه بـه مــا كمـــ نمى كند، زيرا نمى گويد كه چرا وى بايد به آخرين پرسش پادشـاهـاه، اينكــه آيا ناگاسنا چيزى ديگر است، چيزى اسـت متفـاوت از يـنـج (امجموعـهـها)، همين پاسخ را بدهد. اگر ما را بهجايى برساند، به اينجا مىرساند كه توقع


1. Nirvana
2. Moksha

## من حه هستم؟









 ضعيفى هم بوده است كه سعى كرده آن را باز كند.






 ديگّرى بينديشيد؟) من دومى را ترجيح مـىدهـهم. تـصور اينكـه شــاه دربـارة ماهيت نفس تصور نادرستى دارد كه ناكاسنا آن را تصخيح مى كند، در كـل بــا اين فصل تناسب بيشترى دارد. وى (پس از اندكى دست انــداخت انـن ميلينـدا در



## فلس ©










 بهتآور با آن در تناقض است.
مشهور است كه افلاطون نفس رابا الرابه مقايسه كرده است. خيار اسيلى بيش از






 وى بها ارابهران هم اشاره نمى كند، ديكر بكذريمها از سوارى متمايز از از ارابــران.

1. Katha Upanishad

من هـ هسته؟

همين تصوير است كه وى عليه آن واكنش نـشان مـىدهـــد. حـضور دائمـى، نفس، در كار نيست كه هدايت يا نظارت كند. اين مؤلف، در استفاده از تمثيـل قدسى ارابهران، اما به شيوها





 لكام را در دست ميكيرد.

## غع

بنابراين، اكنون راهـب، دقيقـأ بـا دنبـال كـردن همـان الگــو، از شـاه مییرسد: (آيا محور ارابه است؟ ــ آيا چرخهـا ارابـه هــستند؟ ...)" ميلينـدا مكرر پاسخ مىدهد (انهه). اين شگفتآور نيست ــا امـا ماننـد ياسـخـهــاى

 اينبار، اين پاسخ آخرى نيست، بلكه پاسـخ يكــى مانــده بـه آخــر اسـتـ.


 سخن مى گوييم كه در آرايهاى مناسب قرار گرفتهاند ـ اين دقيقـاً همـان


 تمام یرسشها پاسخ "خير") داده است، خود رادر همان موقعيـت ناگًاســا

 بهدروغ سخن گفتهايد...") و حتى از سوى حاميـان ميلينـدا مــورد تـشويق
 كار نبوده است، زيرا (ابه دليل ديرك، محور... و مهميـز اسـت كــهـ ارابــه چونان نمادى محض وجود داردا.، ناگاسنا مى گويد درست همين اسـت و ناكّاسنا هم بهمثابه نمادى محض وجود دارد، زيرا يـنج مجموعـه حاضـر

## FV من چه هسته؟

هستند. و از راهبه واجيرا' نقل قول مى كند:

درست مانند زمانى كه اجزا به ترتيبى درست چيده شده باشند
كلمd (ارارابه) كفته مىشود،

آنگاه كه پنج مجموعه وجود داشته باشند،
رسم است كه بگويند (اموجود).
 (شايد بهدرستى بيرسيد) وى و ناگاسـا


 مى گويد؟ مطمئن هستيد كه جيزى بيش از اين به ما مى گويند؟ در واقع بيشتر مى گويند. مسئله، قراردادى بودن زبان نيست؛ مسئله بــه




 گوتفريد ويلملمه لايبنيتز ( ${ }^{\text {r }}$


1. Vajira
2. Gottfried Wilhelm Leibniz

## 81

گرفته شده است). بهعلاوه آنِهه را كل بهشــمار مــى آيــد طبيعـت نـداده است، بلكه تا حدى به ما و به اهدافمان بستگى دارد. اگر از ارابـه ميلـه و
 بهخودى خود ناقص نيست، بلكه فقط نسبت به آنجهه مـا ارابـه را بـرايش مى خواهيم ناقص است.

















رنجها را تغذيه مى كندا). به اين دليل مهم است. آيا مىتوان گفت كه ناگاسنا در اين فصل حـرف خــود را ثا ثابـت كـرده است؟ آيا واقعأ نشان داده كه نفـسى ابــدى وجـود نــدارد، فقـط تركيـب نايايدارى در كار وجود دارد كه رسم است آن را شخص بخوانتد؟ بهيقـين
 بازهم بايد گفت كه تشبيه ارابه هنگامى قابل اتكا است كه نوبت به تفكر دربارة شخص مى شرسد، با اينهمه ناگاسنا درباره اين نكته اصـالًا سـخنى نمى گويد. بنابراين، مانند اغلب تشبيهها، اين يكى همم [فقـطـ] بــهعنــوان مثال يا توضيح آنحَه مراد نظريه دربارؤ نفس است، مفيـد اســت، امــا نــه



 ذهنى و آگاهى است؟"
 از خودمان بيرسيه آيا طرح اين يرسش (آآيا ناكًاسنا حرف خـا خـوا







## فلسفه: مقدمهاى بسيار كوتاه 潘 V.

يادسيردنى است. دليل قانعكنتده را بهتر است از نويسندهاى ماننـد هيـوم











 بخوانيد تا فقط تصورى از موضوع به دست آوريد.

1. Questions of King Milinda
2. Transmigration and Rebirth

## فصل چنجحم

## برخى موضوعات

سه مثالى كه بررسى كردمايم برخى مباحث عمومى را مورد بحث قرار




 اين فصل دراينمورد سخن خواهم كفت.

## نتيجهكَراييى اخلاقى

از اين عنوان نترسيد. اين فقط نام خاص نظريهاي است است كـه براســاس


## فلسفه: مقدمهاى بسيار كوتاه VY

است. همانطور كه ديديه، در كريتو، سقراط نتايج افعالى را كه در يـيش










افقال ما مىنگرَند.










1. consequentialism

## Vr (落







 شايد اكنون بيرسيد هرا بايد اينقدر انحصار كرا با باشـيهي: هـرا

 انتظار داشتيم نظريهاي اخلاقى بود كه تصميمگيرى در مر مورد آنجا را را بايد









 كه آن جيز به آن ارزش منتمى مى كرديدي، اندازهيرى كنيه.

## فلسفه: مقدمهاى بسيار كوتاه Vf













 بيشتر دانش ما دربارة وى از ز زارار هالى متأخر است.
 ( آن به إييكور به مثابه يكى از نياكان فلسفى خود اشار الشاره كرده اسـت. ميـلـ
 را اللذت و فقدان درد) تعريف كرد (بدون آنكه مانند اييكـور معتقـد باشــد

1. John Stuart Mill
2. Utilitarianism

Vه 潘 برخى موضوعات

كه فقدان هرگونه دردى به تنهايى بزرگترين لذت است). اما ميـان ميـل و

 خودشان را بهتر تضمين كنتند، ميـل اصـلاحگرى اجتمـاعى بـود كـهـ هــدف اصول اخلاقى وى بهبود زندگى (يعنـى سـعادت) بـراى همـه بــود. (تقـسيهم
 شخصى به نيروانا است، يا عبارت است از به ارمغان آوردن نيروانا براى همــئ



 مقابل، براى جان استيوارت ميل، بهطور عمـوم هـدف اوليـه سـعادت اسـت؛
 و سعادت هر شخص ارزش يكسانى با سعادت هر كس ديگُرى دارد.

سر مرمرى آيكور، در موزهُ بريتانيا


آرزوهاى ميل از جامعdٔ خود وى فراتر مىرفـت ــوى حتـى در مـورد






 ميل را ستودنى مىدانند. برخى نيـز ممكـن اســت بيرسـند آيـا اينكــه از

 هستيم؟ و اگر چنين تلاشى مى كرديه، زندگى چگّونه بود؟
اين یرسشهاه، به ويرَه هرسش دوم، برخى فيلسوفان را به فكر انداختـه
 بسيار مfهم مىدانيم در تناقض است. آن را در كريتو ديديهم.

انسجام
به ياد بياوريد كه نكتهاى كه براى سقراط اهميت داشت، خطى بود كـي

 چیكونه مىتوانست تبعيد را انتخاب كند؟ (امن نمىتوانه اكنـون كـهـ ايـن

## برخى موضوعات

سرنوشت براى من ييش آمده برهانهاى قبلى خود را دور بريزم). وى به دادگاه گفت بهعنوان سرباز، بهجاى انجام كارى نادرست، با مـرگ روبـرو شده است؛ اكنون آنحچه را به نظر وى نادرست است فقط برای طولانىتر كردن عمر خود انجــام نخواهـد داد. ايـن افكــار وجـهـ مر كـزى فـضنيلت انسجام' رادر خود دارند. انسجام بهمعناى تماميت، وحدت اسـت؛ تـصور انسجام بهمثابه ارزش تصور حياتى است كــه نــه چونــان مجموعـهالى از
 بنابراين، شامل وفادارى دائمى به اصول و ديدگامها مـشــود مگــر آنكــهـ دلايل يا شواهد جديدى پديدار گردد. در اين ارتباط نيز (و به همينسـان در مـاجراى سـقراط) شـامل ارزش جـستجوى منـسجم آن طـرحهـار آــاى منتخبى مىشود كه به زندگى شخص هدف و معنا مىدهند. و مـىتـــوان آن را مانع خودفريبى و دورويى نيز دانست، يعنـى حـالاتى كــهـ در آنهــا افراد به اين يا آن طريق با خود در تناقضند. خوب؛ أرمان انسجام تا چه حد با فايدهگرايـى ميـل تناسـب دارد؟؟ برخـى فكر مى كنند اصلاًّ تناسبى ندارد. زيرا هرقدر هم كه در گذشته تعهد شما بـه
 بپذيريم ـ بهتنهايى دليلى در اخنيار شما قرار نمىدهد كه اكه اكنون دوباره آن را دنبال كنيد. اگر در گذشته تههد شما به آن اصل بهطور منـسجم بـه اتـر اتـرات خوبى منتمى شده است (كه برمبناى سعادت اندازهگيرى مى شوند)، آنگاه آن نكته دستكم دليلى در اختيار شما قرار مىدهل كه تصور كنيد دوباره چنـين

1. integrity

## فلسفه: مقدمهاى بسيار كوتاه VA

خواهد كرد ـ كه دليل دنبال كردن آن در زمان حاضر است. اما تعهد شما به
 تبديل شده باشد، خنين نيست. منتقدان فايدهگرايى مى گـوينـد آيـا مــا واقعـأ مىتوانيهم با اين شيوه́ تفكر زندگى كنيه.

 اغلب انواع ديگر نتيجهگرايان نيز خراب به نظر مىرسد. زيـرا در آخـرين پاراگراف اين تلقى كه اثرات [افعال] براساس سعادت ارزيابى شدهاند مرهم نبود؛ من مىتوانستم بهجاى سعادت هرچيز ديگّرى را بنويسم بدون آنكه

 حمله موفق است بايد ببذيرد كه نتايج يكى عمل (حداكثر) فقط يك جنبه از ارزش آن هستند و تصميهمیيرى در مورد اينكـه آيـا آن عمـل درســ بوده يا خير ممكن است شامل ايجاد توافق ذهنى ميان عــواملى از انـواع كاملاً مختلف باشد.

اقتدار سياسى
نظريهُ قرارداد
دولتها از اعضاى خود درخواسِتهايى دارند كه اگر از سوى شخـصى
 تملك بخشى از درآمد من براى دولت مجاز باشد درصورتىكه شما حتى


## V9 解

يا آيا عادلانه است كه دولت آن را بردارد و برود ـ فقـط بـه دليـل آنكـه بزرگترين تهديد موجود است؟
اما اغلب نظريهيـردازان سياسـى معتقدنـد كـهـ دولـت داراراى اقتـدارى مشروع است، هرچند در مورد ميزان آن ـ يعنى دراينمورد كه اين اقتـدار






 مشروعى ندارده)، همه با اين پرسش روبروينى ايند كه اقتدار دولت بر افــراد از كجا ناشى میشود.

اين پاسخى است با تاريخى بلند ـ روايتى از آن را قبلاً در كريتو ديديهم
 هستند، ناشى مىشود. اين پاسخى بسيار طبيعى است. شايد آدمى توافــق كند كه اقتدار ديگرى را (در حوزه معينـى از فعاليـتهــا) بيــيرد زيــرا در انجام اين كار نفعى اساسى (براى خود) مىبيند و بـه ازاى آن نفـع، ايـن توافق را مىیذيرد. اغلب افراد مىیذيرند كه چنين توافقى اقتدار ديگــرى

1. totalitarian
2. minimalist

را برايشان، تا آنجا كه توافق كردهاند، مشروع مـىسـازد بـه شـرط آنكــه توافق داوطلبانه باشد. اين پاسخ، هرجند طبيعى است، تنها پاسخى نيست
 اقتدارى طبيعى دارد و اقتـدار وى مـشروع اسـت مـادامى كـه از آن بـهنفـع ضعيفتر استفاده مىشود. مثلاً بهدرستى مى توان اقتــدار والـدين نـسسبت بــهـ


 نظرئُ رضايت ضمنى نزديكى مىشويهَ، نظير آنحچه قانون و دولت آتن عليـهـ سقراط به آن متوسل شدند (نگاه كنيد به ص عّس). جز درصورتى كه بپٍيريم قدرت برتر اقتدار را مشروع مى انـد برخى افراد يا نهادها اقتدار داده است (احـق الهـى پادشـاهانی)،)، بـهراحتـى نمىتوان از اين يا آن شكل از نظرئ قرا قرارداد اجتناب كردي

 وجود دارد. از آنجا كه از وظيفهُ هر فـرد در برابـر دولـت ســخن گفتـيهر، مىتوان تصور كرد كه هر كسى بايد شخصاً طرفى از آن قرارداد باشد (بـه





## 

مى بنديد كه از تصميمات كل جمعى كه خودتان عـضوى از آن هـستيده


 و قرارداد هيست؟ تحت كدام شرايط فرد مىتوانواند بهدرستى قـرارارداد را را





 اما در غير اين صورت اطاعت كاملي








[^4]جاهايى كه خنين شده چینان است). افلاطون در نسخهاى كه براى دولت




 مىدهد - و دولت را بايد والد همه تلقى كرد (كريتو 50 50eff).

## مدر ك و عقلانيت







 اما تشكيل باورهاى درست، با ميزان متناسبى از الطمينان، تنها تظا تـاهر



 كسب كرديد نشان مىدهدل كه به چه هيزى باور داشـته باشـيد. در كنــار


توانايى هاى بررسى، ما توانايیى انتخاب عقلانى هم داريهم: يعنى بـا توجــه به خواستههايى معين، انتخاب رشتهاى از اعمال كه بــهـ بــرآورده سـاختن
 مناقشهبرانگيز، كاركرد ديگرى هم نسبت مىدهند: نه فقط كفتن اينكه با توجه به اهدافى كه داريه بايد چه بكنيهء، بلكه افزون بر آن گفـتـن اينكــه چه اهدافى بايد داشته باشيه. كانت تأييد مى كند كـه عقــل داراى چنـــين قدرتى است و هيوم آن را رد مى كند، بهاينترتيب هريك از دو پاسخ بــهـ اين پرسش عجيب از وزن زياد و مؤثرى برخوردار اسـتـ. (بـه نظـر مـن، سمهم هيوم و بيروان وى اندكى بيشتر است، هرجند مبارزه ادامه دارد). اما در اينجا ما به موضوع باور و مدرك مییردازيه.
 علاقهمند باشيه؟؟ زيرا اين امـر موجـب مــى گــردد كـه احتمـال درسـتى باورهاى ما بيشتر باشد؛ و ما را مطمئنتر مىسازد كه درست هستند. هــر دو معم هستند. ما مىخواهيهم باورهاىمان درست باشـند، زيـرا از آنهــا براى هدايت اعمال خود استفاده مى كنيه و اعمالى كه با باورهاى درست هدايت مىشوند، در كل بسيار موفقتر هستند. (افعال و نرخ موفقيـت دو شخص را كه هر دو نان مىخواهند مقايسه كنيد: يكى معتقد است ـ بــه اشتباه ـ كه نان در آشيزخانه است، ديگرى معتقد است ـ بـلددرستى ـ كــه نان هنوز در اتومبيل است). و اگر ما به باورهـاى درسـت خـود اطمينـان داشته باشيه مفيد است؛ زيرا دراينصورت، بهجاى ترديد، براساس آنهــا پيش مى/رويهم و عمل مىكنيه.

فلسفه: مقدملاى بسيار كوتاه AF

به من قول داده بودى كه مرا ببرى تا


دور از خانواده، ممكن است هر اتفاقى روى بدهــد. وضـعيت
طبيعى هابز؟
 ملاحظاتى نظرى همه در كار باشند كه به تصوير فلسفى كه ما از خود ترسـيمه
 دوست داشته باشيم كه خود را موجوداتى ذاتاً عقلانى تصور كنيم كه عقـل در در در در ار

## برخى موضوعات

زندگى ايشان نقشى مطلقأ مركزى ايفا مى كند. براى مدتى طولانى، فيلسوفان عقالانيت را جنبهاى مرمم مىدانستند كه انسانها را از ديگــر حيوانـات متمـايز
 بلافاصله قبل از دربارة معجزات است، با اين ديدكاه مخالفت مى كند).
 است نسبتاً مبجه، زيرا از آن نوع ديدگّامهايى نيست كه كسى بتواند آن را ثابت كند، يا بهطور قطع رد كند، و تـلاش بـراى آن بـه داورى درسـتى نمىانجامد. بااينهمه دربارء آن مطالب بسيارى مىتوان گكفت. نخستين نكته را شكاكان يونان باستان خوب مىشناختند. فرض كنيـد
 دليلى داريد. بنابراين بـه دليلـى فكـر مــى كنيــد (آن را ر بناميـد). ايـن ر ر
 اختيار شما قرار دهد كه ب درست است، بايد خود دليلى داشته باشيد كــه




 فقط نمودى است مُوضعى كه بهمحض آنكه تلاش كنيم تـا بـه تــصوير گَستردهتر بنگَريمه، نايديد مىشود. معلوم مىشود كــه دلايـل نـسبـت بــه باورهاى ديگرى كه براى آنها دليلى نداريم نـسبى هـستيند. جـيستجوى یاسخى قانعكننده برای اين برهان حوزه كاملى از تحقيق فلسفى را يديد

آورد كه آن را معرفتشناسى يا نظريهٔ معرفت مىنامند.



 خواهد يافت: نفس بعلى شما، شما را خفه نخواهد كرد كرد، وقتى قدم بعدى را را


 گذشته روى داده است و آنحهه ما مى اخواستيه بدانيم اين بود كه خرا انتظـار داريم آينده نيز در همين جهت يش ريش برود.





 بهطور تلويحى و تصريحى، از ما پيش مىافتادند.

## نفس

در فصل جهارم نظريهٔ بى خودى ' بودايى مطرح گرديد كه براسـاس آن

1, self - no

## برخى موضوعات AV 深

 تركيب، و تركيبى است بهآسانى قابل تجزيه از ینج مجموعـهـ كـه خـودد، هيزها يا حالتهای مركب هستي ديدگاهى را مىيابيم كه براساس آن نفس بهواقع كل چيزهاى بسيار زياد و جداگانهأى است كه محتاطانه يكديگُر را نگّه داشتهاند. ايـن نظريـه در غرب مدرن به نام نظريهُ دستهاى ذهن ' پديدار مى گَردد و تقريباً هميـشه آن را به هيوم نسبت مىدهند. (نظر شخصى راهنماى شما آن اسـت كـه اينكه هيوم واقعاً به آن نظريه معتقد بوده محل ترديد فراوان است، اما در اينجا اين بحث را كنار مى گذارم).


 مى كنيد؟ در وهلةُ نخست، مى بينيد كه شما تركيبى از ادراكات را را تجربــه مى كنيد: ادراكات بصرى دربارة اينكه اطرافتان چگُونه به نظر مىرسـدــ

 كشيدگى در برخى عضلات، آگًاهى از حركتهاهى جسمى. همهٔ اينها بـا تغيير وضعيت شما و خود اشيا اطراف ييوسته تغيير مى كننذ. ممكن اسـت در پاى خود يا در سرتان كمى احساس درد كنيد و از رشـتهالى از افكــار،


1. Bundle Theory of Mind

## فلسفه: مقدمهاء بسيار كوتاه

باشيد. اما در اين مجموعــه جورواجـور و متغيـر نـشانهاى از آن شـى، از (اخود)، نيست كه بهطور دائم دوام بياورد. يس چرا فرض كنيم كه جنين جيزى وجود دارد؟ شـايد كـسى بگويـد خوب روشن است كه تمام اين تجربهها، تجربههاى من، بهنحوى به هم تعلق دارند، و تجربههاى ديگُرى هم وجود دارند، تجربههـايى كــه از آن من نيستند بلكه مال شما هستند، كه آن ها نيز به هم تعلق دارند، امــا نــهـ به اين اندازه. بنابراين بايد يك حيز، من، نفس من، وجود داشته باشد كه تمام تجربههاى مرا دارد اما تجربههـاى شــما را نــدارد، و جيـز ديگــرى، نفس شما، نيز بايد وجود داشته باشد كه عكس اين است. طرفداران نظريةُ دسته پاسخ مىدهند كه هـيجّثيـزیى از ايـن دسـت
 تجربههاى من در كنار يكديگر قرار بگيرد، رابطهالى باشد كه همهُ آنهــــا
 كنار يكديگر قرار مى گيرند (اما در كنار هيج سيستمى كهي ازي از آن شِيْ شما باشد قرار نمى گيرند). انبوه تكه كاغذهايى را تصور كنيد كه به دليل آنكه همه


 چسبيدهاند (مدلِ دسته).
به شباهت ميان اين افكار، كه از رساله در باب ماهيـت بـشرى هيـوم،
 بودايى ما در فصل خهارم توجه كنيد). اما تفاوتههايـ هم وجود دارد كـهـ

برخى موضوعات

يكى از ممهمترين آنها جايگاهى است كه به جسم مىدهند. بودايى در قرار دادن بدن (صورت مادى) در ميان ینج مجموعهایى كه شـخص را تـشكيل مىدهند درنتى نكرد، درصورتى كه روايـت قـرن هيجــــهـمى خـــود را حتــى برالى حذف آنههم به دردسـر نمـىانـدازد، بلكــه فقـط آن را كـاملاٌ ناديــده مى گيرد. هيوم نخست مىنويسد (انفس)، سيس (نفس يـا شـخص") و بعــد ("ذهن). گويى بديهى است كه اين سه يكى هستند بهنحوى كه (انفـس (يـا
 پرسش هستند. حنين بود تغيير حالوهوايیى كـه قـرنهــا تفكــر دينـى كــهـ بهطور عميق تحت تأثير افلاطون و نوافلاطونى گرى بود، با تأكيد بر نفس دين و امر روحانى و تقبيح امر جسمانى با خود به همراه آورده بود. تفاوت مهم ديگـرى هــم وجـود دارد. وقتـى نظريـهاى فلــسفى ارائــه

 اخلاقى در ذهن داشتند. نظرئ بى خودىى به ما كمكـ مى كنــد كــهـ بهتــر


 ما نفس دائمى را درك نمى كنيم، پس چرا باور داريهم كـه از يــــ روز تــا
 روانشناختى مطرح كرد. (با معيارهاى امروزى اين نظريهاى است كـاملاً

ساده، اما خوب بايد چنين انتظارى هم داشت). ما حندان كه دو دوره را با هم مقايـسه مـى كنــيهـ، دو فــرد را مقايـسه

## 


 بسيار متفاوتى ايفا كند. اين نكته ما را به موضوع بعدى میيرديرد.

## فلسفه و زمينdٔ تاريخى







 متفكران هر دورماى مىتوانند بدانها بيردازند؟ اين ديدكاه كاماللأ عكـس

 خاصى است كه متفكران خود رادر آن مىيابند.







## فلسفه: مقدمهاى بسيار كوتاه 9 .

نمى كنيه. دورهٔ ناكاسنا دورهٔ بقـا بـود و دورئ هيـوم دوره́ علـم. وقتـى در صحنه چنين تفاوتى وجود دارد، تعجبى ندارد اگـر فكــرى مـشابه نقـش بسيار متفاوتى ايفا كند. اين نكته ما را به موضوع بعدى مىبرد.

## فلسفه و زمينهُ تاريخى

آيا افلاطون و هابز، كه دوهزار سال با هم فاصله داشتند، با زمينههــا و
 امروز فيلسوف مىتواند همان پرسشهايى را دربارة نفس مطرح سازد كه
 كه ما مىتوانيم دربارئ موضـوعات فلـسفى سـخن بتـــوييهـ بــدون آنكــه اشارهاى كنيم كه از آن چه كسى و متعلق به چه زها زمانى هـستند، موجـب نمى شود كه موضوعات فلسفى خونان خيزهايى بیزمان به نظر آيند كـهـه

 "جايگزيده) است، يعنى وابسته به شرايط تاريخى، اجتمـاعى و فرهنگــى خاصى است كه متفكران خود رادر آن مىيابند.
 وجود دارند و منتظرند تا مطرح شـوند. امــا ايـن ديـدگاه كـهـ يرسـش يـا یاسخى نيست كه فراتر از شرايط خاص كسى كـه آن را مطـرح سـاخته




## 91 برخى موضوعات




















 اما اكر روى بركردانيم و كار خود را با با آنها تمامشهده تلقى كنـيهي، خطـر ارتكاب جند اشتباه را يذيرفتهايهم.

## فr

يكى آن است كه هرچند ممكن است آنجپه را آنها نوشتهاند در كى كـرده باشيه، اما ممكن است خود آن ها را درك نكرده باشيه ـ دغدغههای ايشان درباره أنحچه تفكر سياسى بدان نياز داشته، شرايطى كـهـ موجـب بـروز ايـن دغدغهها شده و نتايج آنها را براى انشان جذاب ساخته است. بـهايـنـترتيـبـ ممكن است انسانيتى را كه پشت متن است و همراه با آن امر مهمى را كـهـ فلسفه براى آن است از دست بدهيه. بهعلاوه، هر كاه در مورد منظور ايشان
 وسيلهاى ارزشمند براى رفع ابهام است. با ابراز بىعلاقگى به انگيزئ آن هــا درك خود را از كلمات ايشان به خطر مىاندازيه.


 انديشيدن در خلاف جهت جريان مىدانيه. اين داستانى نيست كه بـدون درك شرايطى كه متفكران خود را در آن يافتهاند بتوان آن را فهميد.
 كنيه. اما رد كامل یرسش از اينهم كه آيا فيلسوف ما حق داشته يـا آيـا برهانهاى او متقاعدكننده بوده، فقط به دليل اينكه مدتها يِش زيش زندگى مى كرده، اشتباه است. بالاخره، افلاطون فكر نمى كرد فقط براى زمـان و مكان خود مىنويسد. برعكس، وى بهطور دائم تلاش مى كند توجه ما را



## 

صادقانه براى ارزيابى آنهان، بهطور عميق متواضعانه (يـا شـايد در جهـت


 باشيد. شايد ادبيات فلسفه بهطرزى هراسآور وسيع باشــد، امــا تعـداد آن موضوعات فلسفى كه بهراستى از هم متمايز باشند، جنين نيست. بهيقين






 بهسرعت متراكم مىشود، كه اين بايد خبر خوبى باشد.

1. cumulative

## فصل ششْم

دوباره́ (ا(ايسهم)هها

از فوتبال تا باغبانى تـا آشــزیى، كوهنـوردى، و رُنتيـك جمعيـت، هـر

 در فصل حهارم (امتافيزيك)، را ديديم كه بهمعناى مطالعه (يا ديدگاههاى مربوط به) اين امر است كه حقيقت در عمومىترين ابعاد خود چگگونـه بــهـ نظر مىرسد. در فصل پنجم با (انتيجــهـرايـى") روبـرو شـديم كـه كلمــهُ

 شديه كه شاخهای از فلسفه است كه به معرفت و باور مىيردازد و ارتباط نزديكى با مفاهيمى مانند دلايل و توجيه دارد. اكنون به حند كلمهٔ ديكـر

نزاهى مىاندازيم كه همةٔ آنها به (اايسم)|' منتهى میشود. اينجا مـسئلة مطالعهٔ گستردةٔ فرهنگگ وازگگان در كار نيست - موضـوع، فمــم مطالـب بيشترى دربارة فلسفه است درحـالى كــه نكـات بيـشترى در مـورد زبـان تخصصى آن ياد مى گيريد.
اغلب كلمـات (اليـسم)|دار فلـسفى (مانتـد ماترياليـسم) كلمـات بـسيار گستردالى هـستند كـه نـوعى كلـى از نظريـه را مـشخص مــى گستردگى آنها، آنها را بسيار انعطافـِذير مى سازد و تضمين مى كند كه مورد استفادهٔ دائمى باشند، اما با خود خطراتى و اصولاً خطر آن را نيز بــه همراه دارد كه تصور شود بيش از آنجپه واقعاً بيان مـى كنـــن، مـي گوينـد. هرگز تصور نكنيد كه فقط از آن سبب كه مىتوانيد بگوييد يك فيلسوف چه (ايسمى") را نمايندگى مى كند، او را طبعهبندى كردمايد. فلـسفهُ جـرج
 ( هم ( IVV.) معناى اين امر آن باشد كه خواندن يكى از اين دو به فهمه ديگرى كمكى
 ماركس ${ }^{\text {r }}$

ا. اغلب كلمات فلسفى كه در زبان انكليسى به ايسم ختم مى شـوند در فارسـى خـنـان ترجمـه
مى شوند كه به يسوندایرايى" ختم شوند. (م.)
2. George Berkeley
3. Hegel
4. Karl Marx

## 

فرهنگ وازگان مار كسيستى يك ناسزا است)، اما از خيلى جهات بهشدت هگَلى است و اينكه دانشجو بايد قبـل از خوانــن مـاركس مطـالبى را از هگل بداند، بديهىترين اندرز قابل تصور به نظر مىرسد.
 مى كنيه. از اين وازه مىتوان براى هر ديدگًاهى استفاده كرد كه دقيقاً دو الـا
 بنيادى، يكى خير و ديگرى شر، را فرض مى اكند، دواليستى (دوگرا) است. اما تاكنون رايجترين معناى آن نظريهاى است كه براساس آن واقعيـت از دو نوع چیيز كاملاً متفاوت، يعنى ذهن و ماده تشكيل شده است؛ انسان از يارهاى از هريك از آنها تشكيل شده است. شايد مـشهورترين طـرفـرفدار


 تمام تقصير آن را به گردن او بگگارند. (حداقل حيزى كه مى كـتـوان گَفـت



 هيزهاى ذهنى دواليست عملأ چهه كارى انجـام طبيعى فرض مى كنيهم كه آنحَه فكر مى كنيه، آنحָه احـساس مـى كنــيمه،

1. René Descartes

آنحچه از آن آگاهى داريهه بر روى رفتار ما اثر مى گَارد. اگر من فكر كـنهم




 فيزيكى، رويدادهاى فيزيكى ديگُر هستند؟ درايـنـحـال، جگَونـه ممكـنـن
 جسم من شود؟ شايد دواليستها مجبور باشــند كـه دنــدانهــا برهم بفشارند و بگويند كه علم دراينمورد برخطا است. زيرا اگر بيذيرنـــد كه علم دراينمورد حق دارد، و اگر موافقت كننــد (و عجيـبـ اسـت اگـر اگـر موافقت نكنند) كه آنحهه ما فكر مى كنيه، احساس مى كنيهر و مانند آنهـهـا
 فكر كردن، احساس كردن، آگاهى و مانند آنها بايد آر فرايندها باشد. دراينحال، يرسش بار ديگر بهنحوى ديگر مطرح مىشود: اين خيز
 دوگرايان نمىتوانند فقط بگويند كه علم در مورد اينكه تمام رويـدادهاهـا
 كه در آغاز با آن متقاعد نشده باشد، متقاعد نمى كند. آن ها نا نياز به دليلـي دارند تا بگويند خيزى در ما هست كه نمى تواند فيزيكى باشد. وقتـى بـه
 براى عرضه داشته باشد، خواهيم ديد.

## دربارن מإيسه،ها ها

خوب ممكن است فكر كنيد اگر دواليسم ديدگاهى است كـه براسـاس آن دو نوع چيز غايى، ذهن و مـاده، وجـود دارد، احتمـالأ نظريـهاى هــم خواهيد يافت كه مى گويد فقط ماده وجود دارد و نظرئه ديگرى كه بر آن است كه هيجچجيزى به جز ذهن در كار نيست. و كامالً حق داريد. اولى را ماترياليسم و دومى را ايدئاليسم (نه منتاليسم يا ذهن گرايی) مسىنامنــد و هردوى آنها تاريخ گستردهاى دارند.
قديمىترين ماترياليسمى كه از آن سابقعٔ روشنى در اختيار داريم از آنٍ

 تصور كنيد تمام فلسفd هندى عرفانى، دينى، و رياضت كشانيانه است، آنها را به ياد آوريد. آنها مدعى بودند كه فقط ادراك مىتواند معرفت ببخشد و آنحچه نمىتوانيد ادراك كنيد وجود ندارد. نفس ابدى، كــه آن گونـه كــه برهمنها تصور مى كنند از حياتى به حيات ديگر مىرود، قصه است. فقط و فقط يك حيات داريد ـ سعى كنيد از آن لذت ببريد. ظاهراً اين جنـبش هزاران سـال دوام آورده اسـت؛ متأسـفانه تمـام آنحِــه اكنــون از از ايـشان مىدانيه از گزارشهايى به دست آمده كه مخالفان ايشان نوشتهاند. در يونان، دموكريتوس مطرح ساخت كه، تا زمانى كه فيزيكى قـرن بيـستم تـصوير رُا تغييـر داد،

1. Lokāyatas
2. Cārvākas
3. Democritus

بسيار مدرن به نظر مىرسيد. عالم از مجموعههايى از ذرات مادى بــيسيار


 چيزى است كه وجود دارد. اين حدس نسبتاً خوب را اليكور (كه قبالًا وى آن


 است، دربارة طبيعت جهان) نام داردر




 در حالت وجد الاهى و سعادت بیى






1. Lucretius

## دربارة (إيسم)ها

تنها جيزى است كه وى از آن تشكيل شده و همـينطـور اسـت جهـان مادىاى كه وى در آن زندگى مى كنــد. امـا ماترياليـسم روزمـرمایى كـهـ برخى از آن متأسفند و برخى ديگر فقط از آن لذت مى آرند، بهطور كامـل با نوع ماترياليسم فيلسوفان بىارتباط نيست. دختر مادى مادونا بيـشتر از لذت هاى ذهن، از اشيا مادى ـ مالكيت و مصرف آنها


 آن دليل كه وى معتقد بود در واقع هيجچجيزى به جز ماده وجود ندارد، بلكـهـ


 شويه، خواهيم ديد كه (اديالكتيك) چه معنايى دارد).




 هيزهايى مانند صندلىها و كوهها كه ما روىشان مىنــشينيهم و از آن هـا سقوط مى كنيم هه هستند. مشهور است كه اديب معروف دكتر جانسون

1. Dr Johnson

## r + + +

وقتى شنيد نظرات بركلـى را نمـىتـوان رد كـرد، پاســخ داد: المـن آن را




 داشت ـ استفاده مى كنم).
















## دربارة هايسم،ها

كه فرضيهاى است كه تمام اين حالتهاى شعور ادراكى را توضيح دهــد،
 است فرضيهایى ديگر درست باشد. خود بركلى دقيقاً چنين فكر مـى كـردر، هرچند تاحدى به اين دليل كه وى تصور مى كرد كه اثبـات كـرده اسـت كه انديشُٔ موجود غيرذهنى نامنسجم است. (من نمى اخواهم در اينجـا بـا بـا اثبات مفروض وى شما را به دردسر بيندازم). وى كه به خدايى مهربان و قادر معتقد بود ارادء او را علت مستقيم حالتهاى شعور ما دانست و ماده
را زايد ـ و نامنسجم ـ اعلام كرد.

هيوم، بازهمه، نظر خوبى داده است. او گفته است برهـانهـهـا

 برهانى متقاعدكننده كه وى نمىتوانسته حق داشته باشــده بـسيار دشـوار
 اين حرف تعجب نكنيد كه به اعتقاد من خود بر كلى هم جنـين اعتقــادى نداشته است.

برخى نظامهاى فلسفى (مانند نظام هگل) را نه به آن دليل كـه وجـود ماده را نفى مى كنند بلكه به دليل آن ايدئاليسم مىخوانند كه ماده را تابع امر ذهنى يا روحى مىدانند كه جيزى است كه ماهيت حقيقت را بهواقـع تعيين مى كند و به آن هدف مىدهد. اين كاربرد ايدئاليسم مشابه كـاربرد ماترياليسم است كه در بالا، در كاربرد آن در مورد فلسفهٔ كارل مـاركس،
 ماترياليسه از ميان مىرود. توجه ماترياليست بهجاى امر ذهنى يا روحـى

## ( 1 f f

بر كالاهاى مادى متمركز است؛ درصورتى كه ايدئاليست كسى نيست كه




 و كاربرد فنى آن، ارتباط برقرار مى سازد.

 و راسيوناليسم (عقلكرايى) هستند. هرجند دواليسه، ماترياليسه و ايدئاليسم به
 معرفتشناسى تعلق دارد (ما خكَونه میدانيم؟).







 اينجا، بهرغما اين نكته، دو شيوؤ كاملاً متفاوت براى كسان كسب معرفت وجود

دارد. برخى از فيلسوفان يكى از آن هـا را بــه بهـاى حـذف ديكـرى تـرجيح
 كردن رابر فكر كردن ترجيح مىدهنذ؛ راسيوناليسم كلمـهاىی اسـت عمـومى براى نظريههايى كه فكر كردن را بر درى كردن ترجيح مىدهند.


هر موضوعى به زبان خود سخن مى تويد.


 كزارش شده است كه در بالا در ارتباط با ماترياليسم با آنها آشنا شـا

 (اما به ياد داشته باشيد كه تمام كزارشهايى كه مـا در در اختيـار داريــه، از

سوى مخالفان ايشان نوشته شده است!)، بهيقـين پـا از حــد خـود فراتـر گذاشتهاند. كسى كه فكر مى كند معرفت فقط معرفت از خيزى است كــه

 درك كنيد (اين سخن به همان اندازه بامعنا است كه ادعاى اينكـهـ قــادر به شُنيدن اين امر هستيد كه هيجپپيز ناشنيدنى وجود ندارد). تجربهگرايی كه معتقد است فقط ادراك بـه معرفـت مــى انجامــد، لازم

 تفكرى آلوده نشده است. حتى نگاه كردن به ميزم و گَفت اينكـه قلمـى
 نورى را كه به چشمههاى من وارد مى شوند، ثبت كنم. من بايد كمى هـــم
 سيس اين معرفت را به عرصه بياورم، در غير ايـن صـورت مـن بـيش از دوربينى كة بـا آن از قلـم عكـس مـى گيـرم، قلـمر را نمسىبيـنم. ادراك، تفسيرى است؛ درصورتى كه دوربينها فقط الگوهاى نور را ثبت مى كنند.
 اجازه خواهد داد كه طبقهبندى، فكر، استنتاج و عقل جايگاه شايستهٔ خود

 وجود ندارد؛ اما اين نيز درست است كه معرفت رهـا از ادراك نيـز وجـــود


شايد بتوانند از ادراك فراتر بروند، اما بايد از آن شروع كنند.

 داشته باشد. در ادراك، ما در نوعى تماس با اشـيا اطـراف خــود هـستيهم؛ آنهها روى حواس ما تأثير دارند. اما اگر تلاش كنيه با استقالال كامــل از

 جهان آنطرف است و ما اينطرف كه دور از آن به خود مىانديشيه. اين بـه دسـتورالعملى بـراى تخيـل محـض شـبـيه اســت كــه شـايد گــاهى حدسهاى درست بسيار اتفاقى هم در ميان آن باشد. بگذاريد ببينيم سـه فيلسوف با تمايلات راسيوناليستى بسيار قوى، يعنـى افلاطـون، كانــت و هگل چگونه به اين چالش چاسخ دادهاند.



 كه از سوى آنها معين گرديده نزديك مىشوند خوب، برابر و مانند آنهها هستند. اما عقل معرفت خود را از صور چگُونه كسب مـى كنــد؟ (اگــر بـهـ

 يونانى باستانى ناشناخته نبود. نفس قبل از آنكه وارد بدن فعلى خود


ابهام به چیيزى مشابه ادراك اشاره مىكنــد، و اكنـون در تفكــر عقلانــى موجب يادآورى آنچچه در آن زمان از آنها فراگرفته شده مى گردد. كانت كه بـسيار بـيش از افلاطـون و هگــل بـه امييريسيـسم اذعــان مى كرد، با اين چالش به شـيوهالى نــوين و ريـشهاى رويـارو شــد. عقـل نمىتواند در مورد چيزهایى ادراكنایذير چيزى به ما ما بگويد ـ فقط مى تواند
 سبب مىتواند اين كار را النجام دهد كه تجربئ ما را ذهنهــا

 آنحچه را انجام مىدهد، انجام دهد بدون آنكه نيازى به توسل به ادراكـات ما از بقيئ جهان داشته باشد.

 اين نيروى محركى است كه كل واقعيت رامىسازد، كه شامل ذهنهاي


 گَرفته مىشود، با جهان هماهنگَ باشد. فاعل تعقل كنتده و موضــوع وى در يكـ ساختار، ساختار ايده، سهيمه هستند. اين سه مثال به ما نـشان مــىدهنــد كـه تــضاد ميـان امبيريسيـسم و
 متضادى مى كيرند ممكن است، به بيان متافيزيكى، به جهانهايى جدا از

دربارة (ايسهمهاها

هم برسند. اما منظور من آن نيست كه بكويه فقط راسيوناليسم با مشكل روبرو است و امثيريسيسم مشكلى ندارد. چنين نيـست، همـان گونـه كــه بهزودى درخواهيم يافت.
(ا(ايسم)" ديگرى كه زياد به كار مىرود، سكتيسيسم (شكترايـى) اســت.

 شكى اییى در متون فلسفى پيدار مىشود معمولاً به هيزى بسيار كلـىتـر



 مى یندارند ـ براى حفاظت از بيابان به كسى مدال نمىدهندي يعنى شايد فكرهاى زيادى وجود داشته كه در زمان خود شكاكا اما اكنون متفاوت مىنمايند. (اكـه هـيجّاچيـز دانـسته نيـست)| ' فيلـسوف يــا
 يافتن عنوان ديگَرى كه بيشتر از اين شكاكانه بنمايد دشوار است، امــا آنتحــهـه در يیى آن مى آيد به نظر ما بيش از آنكه شكترايـى باشــد حملـهأى اسـت شديد بر ارسطوگرايى كه در آن زمان غالب بود اما اكنون مدتهاست است كـه از از اعتبار افتاده است. هنگامىكه شكگرايان موفق شوند ديگر شكگرا به نظر

[^5]
## (1.

نمىرسند، بلكه مانند منتقدانى هستند كه حق داشتهاند. شكلهاى ديگر شكگرايى عمر طولانىترى دارنــد. ايـنهــا اشـكالى
 چیيزى است كه اغلب عقل سليم ناميده مــشـود. مـشهورترين مثـال از دوران مدرن در ابتداى تأملات دكارت آمده است كه در آنجا ما را تهديـد
 باشد، دربارهٔ جهان بگويند يا حتى بگويند جهانى وجود دارد. امــا دكـارت در حال برنامهريزى براى فصل بعدى است، بنابراين اجازه دهيد در اينجا
 قسمت اعظم فلسفdٔ شكاكانٔ تحوليافتهالى است كه ما مىشناسيه. تمام Outlines (آن را مىتوان در يك كتاب موسوم بهd مختـصر بييرونيـستسا يافـت كـه آن را سكـستوس اميريريكـوس ${ }^{\text {آنوشـته (of Pyrrhonism }}$ است. در اينجا سكستوس، در دوران جوانى خود و در حدود سال . . . م.، |هداف، برهانها و نتـايج نظـام را بـا جزئيـاتى دوسـتداشـــتنى گــزارش مىدهد. خوشا به سعادت جنبشى كه وقايعنويسى مانند وى داشته باشد. پيرونىهاى نخستين سخت كار كرده بودند. آنها دها استعاره يـا شـيوه استدلال براى نتايج شكاكانه خود داشتند، در مورد اينكه ما بـرایى اعتقــاد


1. Pyrrhon
2. Sextus Empiricus

مبنايى در اختيار نداريه. در مقابل جزمگرايان ـ نام مؤدبانهترى كه ايشان
 چیيزهايى را مىدانند ـ راهبرد مطلوب ايشان، يافتن حيوانى بود كه چيزها براى آن متفاوت به نظر مىرسند، يا انسانهاى ديگُى كه چییزها به نظر

 اختلاف، بدون ترجيح بىدليل يك ديدگًاه به بقيئ ديدگّاهها، وجود نــدارد. در يكى فراز، سكستوس ادعا مى كند كه دليلى وجود ندارد كه شـيوهايى را باني كه چيزى به نظر جزمگرا مىرسد بر شيومالى كه همان چيز به نظر سگ مىرسد ترجيح دهيه. خوانندگان گاهى وى را در حال استدلال براسـاس مقذماتى مى يابند كه مـىتـوان توقـع داشـت شـكاك آنهــــا را شايـستهٔ اطمينان نداند. شايد وى و پيرونيستها هميـشه نـه بــا ابـديت بلكــه بـا بـا
 را خود ايشان پذيرفتهاند، بهدرستى عليه آنها به كار رود. امروزه اغلب مىشنويم كه مییرسند شكگرايى جامع چه سـودى دارد - يرسشى است بلاغى، با اين مفهوم تلويحى كه شك شكرايى هيج سودى ندارد. اما بهيقين بيرونىها معتقد بودنــد كـه شــگرايـى ايـشان داراى سودى است: رسيدن به آرامش ذهن، دورى از مشكل، آتاراكـسيا. آن هــا يكى دو نكته درباره أرامش ذهن مىدانستند. اگر مىخواهيد بـر درسـتى نكتهُ ديدكاه خود اصرار كنيد، به ياد داشته باشيد كه بايد براى آن بهـايى هرداخت: زندگى نزاع فكرى داتمى است. و اكر اين نزاع در حد فكر باقى

بماند خوشبخت خواهيد بود؛ بهويره هـه در ديـن و سياسـت ايـن قبيـل
 نكات ديكرى را هم مىدانستند: حركت از اينكه اشيا بـهنحــو بالاواسـطهـ

 ايشان مىينداشتند.














1. relativitism

درباره (إيسم)ها

زمانى، و در تركيب با حه؟؟" نسبى داراى معنا باشند ـ جز اينكه در بهترين حالت بهمعنـاى آنكـه انـواعى از

 عقلانى است در رابطه با فرهنگگها نسبى است، با اين نتيجه كـه (بـراى مثال) كاربرد معيارهاى علمى (اغربى" در مورد باورهاى سـنتى افريقـايى دربارهٔ جادوگّى و غيرعقلانى خواندن آنها نادرست است. اين مجموعه از مثالها نكاتى را در مورد نسبى
 نخست بسيار متغير است. بسيارى از مـردم نـسبى گرايـى زيباشـناختى را ما

 فرهنگگ نسبى است نظريـهاى اسـت بـسيار دشـوارتر، همـان گونـه كــه
 باشيد كه اين نظريهها نمى گويند كه باورهاى مختلف در جوامع مختلـف عقلانى تلقى مىشـوند و ارزشهـــاى اخلاقـى مختلفـى در ايـن جوامـع

 متفاوت باشد و اين اصلأَ آنقدر كه فكر مى كنيد بديهى نيست. بنـابراين، اگر شنيديد كه كسى درباره نسبى گرايـ حرف مىزند، بدون آنكه بگويــد نسبىگرايى در مورد حه، راحت برويد دنبال كارتان.


كه نسبى گرايی در مورد جيست. اين نيز هست كه جــه جيـيزى را انـسبى












 امر را چجنين ساده بيندارند.






عملى قرار مى ئيرد.

## فصل هفته

## برخى فرازهاى رفيع ديگَر ـ انتخابى شخصى




 جندتايى باشد. اما مطمئن باشيد كه آثارى بسيار بيشتر از از اين قبيل وجيل وجود داردي، در واقع هرقدر هم كه بخوانيد بازهم بسيار بيشتر باقى خواهي المد ماند.

> دكارت: گَفتار در روش

در فصل دوم خاطرنشان كردم كه، هرجند بحث اخالاقى ارائـهشـده در در
 ججانشناسى افلاطون ما را به جهانى كاملاً متفاوت میبرد. درست است
\& ا

 كيرنيك' هيئت جايگزين خود را براى نجوم بطلميوسى عرضه كرده بـود



 همه به حرف وى باور نداشتند.




 مى كنند كه زمين ثابت است؛ در اينجا كسى آماده بود تا اين فرازها را را بـر مبناى استدلال خود بدون مراجعه يا تسليم بـه مرجعيـت مناسـب ري رد يـا

 دانشگامها رايج بود در تضاد بود.
از نظر فيلسوف ارسطويى، انواع پـستتــر مــاده، خـاك و آب هـستند.

## 1. Copernicus

## 2. Galileo

## برخى فرازهاى رفيع ديكر -انتخابى شخصى IV 棌

برخلاف دو نوع ديگر، باد و آتش، آنها طبعاً تلاش مى كنند تا بـه مركـز
 است و اين زمين است. (هرقدر هم كه بـشنويد كـه ايـن را مــگ گوينـد، درست نيست كه مردم قرون وسطا معتقد بودند كه زمـين تخــت اســت! اما ماه، خورشيد، سيارات و ستارگان اصلأ از اين نوع ماده، حتـى از بـاد و آتش، تشكيل نشداند. آنها از اثير ـعنصر پنجم ـ تشكيل شدهانــد كــهـ فسادنايذير و تغييرنآذير است و تنها كارى كـه مـى كننـد حركـت ابــدى دايروى با وقارى خداى گونه است. اكنون، ستارهشناسى جديد بر آن است كه اين تمايز را از ميان ببرد: اوضاع از اينجا كه ما ايستادمايمه هرگونه كه به نظر آيد و حس شود، بازهم خود زمين در آسـمانهــا اسـت؛ و اجـرام سماوى خيلى از هم متمايز نيستند، بلكه بـهانــدازءٔ خــود زمــين موضـوع مناسبى براى بررسى علمى هستند، كه دانشمندان جديد مـى خواهنـــد بـر فراز آنجاى تبيينهايى را كه براساس طبايع و غايات صورت گرفتهاند به سخنانى از ذراتى كه اشيا از آنها تشكيل شدهاند و عليت مكـانيكى كـــهـ تحت حاكميت قوانين رياضى است، بدهند. همهٔ اينها تغيير فكرى فاجعهبارى را در چند سطح، آنهمه. به يكـباره، نشان مىداد. آن را اغلب انقالاب علمى مى خوانند، نامى كه عظمت آن را نشان میدهلد، اما به اشتباه نشان مىدهد كه اين امر بهسرعت روى داده است. جاى تعجب نيست كه [انقلاب علمى] با ظهور شكترايـى همــراه بوده است. زيرا اتر بهترين حكمتى كه با دوهزار سال تاريخ شكوهمند به ما رسيده اكنون شكستخورده تلقى مىگرديد، واكنش طبيعى نوميدى از

## فلسفه: مقدمهاى بسيار كوتاه

معرفت انسانى و توقف جستجو بود.
 مىدانست كه در طول زمان تقديس شده بود. شـكترايـان هــم چنــين
 مانعى در برابر معرفت انسانى از طبيعت، مانند خود شك گرايى. بنـابراين،
 جاهطلبانه است، شايد در همان جا و همان زمـان در مـسير خـود توقـف
 نقطهاى كه در آن هيج ترديدى حتى ممكن نبود و سپس بنـيا


 بزر گی قهرماني عقل انسانى را با ييشرفتى نمـايشيــيـير در علــوم نـشان
 آن ها مطالبى مىنوشت. كفتار در روش استغادة صحيح از عقل (ISVV م.) مشهورترين اتـر دكـارت


 طرح وى از آن ظهور كرده است، كه بسيار ممهم است.
 همدلى با ترسي دكارت آغـاز كنيـد. هنكــامى كـه تعليمـات رسـمى ايـن

## 

احساس رادر وى پديد آورد كه (امن خيزى به دست نياورده بـودم... جـز
 به من گفته بودند كه بدان اميدوار باشم" وجود ندارد. بهيقـين، بخـشى از آنحهه وى آموخته بود ارزشمند بود، و وى در توصيف مزاياى زبان، تاريخ، رياضيات، فن خطابه، و شعر جملاتى مى گويد ـ هر چجند دو مــورد آخــر را (ابيشتر از ثمرات مطالعه، مواهب ذهن") مىداند. در مــورد فلـسفه، مزيـت

 در مورد ارسطوگرايى مدرسى هم همينطور است.




 عملى ندارد و ايشان مىتوانند بى هيج كيفرى اشتباه كنند.





 نسبى گرايى كاهلانه درغلتند. اما اين يكى نه. واكــنش دكــارت آن اسـت

## 深 IT.

كه اگَ قرار است از زندگى تحت راهنمايىهاى غلط ديدگاههاى نادرست مرهيز كند آنگاه بايد يكـبار در عمر خود كل نظام باورى خويش را كنــار بحَارد و نظامى جديد بسازد. و بر آن است كه در اين راه تلاش كند ــ ـو و بهعاووه نظام خود را بيازمايد. بايد از بییروايى اين واكنش مثبت و مصممانه به بحرانى كه دكـارت، بدون ترديد همراه با بسيارى از معاصران كمتر فرهيخته يا كمتر مطمئن به خود، تجربه مى كرد در شگَفت بود. يعنى، اگَر معتقد باشـيمى كـه واقعـاً مراد وى همين بوده است. اما من دليلى ندارم كـه فكـر كــنـه مــراد وى حنين نبوده است. در بخش دوم از گفتار، مى بينيم كه تلاش مى كـنــد تـا تـا هر خوانندهاى را كه ممكن است وى را اصلاحگِر اجتمـاعى، سياسـى يــا الاهياتى بداند، مطمئن سازد: (اهيج تهديدى عليه نهادى عمومى در كــار نيست، اين فقط باورهاى من است كه مىخواهم آن ها را تصحيح كـنهر). (محتاطانه، و تلاشى نيكو، اما روىهمرفته نه قانع كننده، اينطور نيست؟




 كنيد). بنابراين، وى به كار خود ادامه مىدهده، بىتعهرد، با معقـولتــرين و و
 است تعديلشده از آن خيزى كه وى در گزارش سكستوس امثييريكـوس از نظرات شكاكان باستان يافته است ــ كه بهطور دائمى بــا يـــ مــــئله

## برخى فرازهاى رفيع ديكر ـ انتخابى شخصى

روبرو بودند، زيرا قصد بازسازى نداشتند.
تخريب چگگونه پيش مىرود و دكارت مبانى خود را در كجا مىيابد؟ در
 بدان بهانه كه (ابسيار متـافيزيكى و بـراى ذائقــُ همـهـ نامتعـارف اسـت)
 دست مىآوريه، مختصرى است سريع از مشهورترين اثر وى، تأملات درُ فلسفةٔ /ولى.

نخست، هر باورى را كه مىتوانيد آن را كوجـــتـرين مبنـاى ترديـد تلقى كنيد، رها كنيد (نگگران نباشـيد كــه آيــا ايـن مبناهـا
 اين ممكن است فقط در مورد شما باشد). از آنجا كه حواس شـهما گـاهى
 زمانى شما را فريب دهند، در واقع ممكن اسـت در تمـام اوقـات شـما را
 مورد باور به اينكه اكنون فكر مى كنيد چه؟ در اينجا ترديد بهواقع از ميان مىرود، زيرا ترديد در مورد اينكه آيا فكر مى كنيد خـود مـورد ديگــرى از فكر كـردن اسـت ــ ترديـد خـود را شكـست مــدهــد. دكــارت خنــين
 مىانديشم یس هستم ' مشهور رسيدهايه.

## 1. Cogito ergo sum

شايد فكر كنيد دكارت چكَونه مىتواند هيزى را بر مبناى اندى جيزى
 وى را هراسان نمى اسازد.





ششم (ص qV) ديديه.

در كام بعدى، دكارت مشاهده مى كند كه تصورى از وجود كامل، خــدال.







 أفريدكار وى باقى كذاشته است.
 باب وجود كامل، مببهتر، غيردقيقتر و در يـى كلام ناقصتر از آن است


كه به خيزى بيش از دكارت بهعنوان علت خود نياز داشته باشد. اما وى معتقد بود كه وجود خدا بايد اثبات شود، و گَامى ديگر برداشت: آنجهَ وى بدان معتقد


 تبديل مى كند. بنابراين، اگر شكگرايى مى گويد كه حتى بيشترين تلاشها ما، ما را به اشتباه مى كشانند، بايد فقط آن را كنار گذاشت.











 از صفحهُ علم


彩 ITF
 نظريهٔ اوست دربارئ اينكه قلب انسان حگّونه كار مى كند؛ و اين نظريه امـروزه عجيب و خيالآميز است ـ وى معتقد است كه قلب از هر قسمت ديگر گرّرمتـر است و آن را بهنحوى نمايش مىدهد كه مانند يكـ كارخانــه تقطيـر بــه نظـر آيد. (تنها چيزى كه اين كارخانه تقطير مـى كنـد، خـون اسـت، شـايد برخـى خوانندگان از فهميدن اين نكته نااميد شده باشند).


دكارت بهمثابه فيزيولوؤيست ـ مىتوان درك كـرد كه دكارت برهنه كمى احساس سرما كند.

ITD 深

بهرغم (يا تا حدى به دليل) اين اشكال كوجـــ، كفتـار اثـرى غنــى و بهيادماندنى است. بنيان گذار برجستهُ تفكر مدرن بـا خـود، ارسـطوگرايى،
 كيهانشناسى، و فيزيولوزى دستبهگريبان مىشود، آنهم در فــضايى در حدود فقط پنجاه صفحه. من اكنون آن را ضيافتى واقعى مى خوانه.

## هگَل: مقدمه بر فلسفهُ تاريخ

 مواجه شديم. تأثير وى عظيم بوده است؛ مـا دو مثــل از آن رادر فـصل بعدى و فصل نهايى خواهيم ديد، اما هرچند اين دو مثــال مهـمـ هـستند،




 موقتى بود. اما دليل ديگرى براى معرفى اثرى از هگـل در اينجـا وجـود

1. Georg Wilhelm Friedrich Hegel
2. Soren Kierkegaard
3. Moore
4. Bertrand Russell
5. Ludwig Wittgenstein

## 

دارد. تقريباً تمام فلسفهاى كه تاكنون بررسى كرديم از آنجه نسبتاً عــادى
 روى خواهد داد اكر من كارى را بكنم كه دوسـتانمر يـيـشنهاد مـى كـنـــد؟














 حتى اگر يك كلمه از آن را باور نداشتنه باشثيد. بفرماييد.

 ماهيت خود را از آنها مى كيرند. اما از دو جهت مهرمه بـا مثــل افلاطـونى

## ITV برخی فرازهاى رفيع ديكر ـ انتخابى شخصى

تفاوت دارد. نخست، نظـامى اسـت بـهشـدت سـاختاريافته و سـاختار آن بهمعنايى معين تكاملى' است. من مى گويمه (ابلمعنايى معين)، زيـرا اليـده در زمان، ذرهاى پس از ذره ديگر روى نمىدهد؛ نظريئ هـــل تقريبـاً آن

 آن دو به عنصر سوم و همينطور تا آخر تا اينكه كل نظام آشكار شود.


 سازد. بنابراين، بايد طبيعت ـ مجموعةٔ اشــيا النضمامى كـهـ مـا را الحاطـهـ مى كنند - وجود داشته باشد. و طبيعت، از آنجا كه براى آن وجود دارد كه ايده را مجسم سازد، تمام ويزگى هاى ايده را منعكس مىسازد. تكامل كه در ايده مجازى بود، در الگوهاى متغير طبيعت نمودى واقعى مىيابد. بنابراين، ايده و طبيعت ارتباط نزديكى دارند: هريكى صورتى از از ديگّى
 تصور كنيد. ايده انتزاعى است نه زمانى و نه مكانى، درصورتى كه طبيعت
 شذه است، درصورتى كه طبيعت از انبوه خيزهاى خاص تشكيل میا
 - وجود متضادهايی كه با اينهمه بهمعناى يك چیيز هستند - بـهعنــوان

## فلسفه: مقدمهاى بسيار كوتاه 深 ITA

نقطهٔ عزيمت حركتى بهطور عميق ممتاز استفاده مى كند.
 درباره اين يا آن پرسش چه فكر مى كنيد. آيا بايد متفكرانه بنشينيد و تلاش كنيد تا افكار خود را درونيابى كنيد؟ خير ـ فقط فكر خواهيد كرد كه آنچچـهـ
 بنويسيد، در كل چيزى ايجاد كنيد كه شما را، كار شما را، بيان كند ـ و بـه آن نگاه كنيد. اين چيزى است كه از شما با شما سخن مى گويد.
 خواهيم شناخت)،). اما اكنون هكل استفادماى بسيار عجيب (و نسبتاً مـبمهم) از آن مى كند. به يـاد داشـته باشـيد كـه وى معتقـد اســت طبيعـت تظـــاهر انضمامى ايده است. بنابراين، ايده با كار خود روياروى است و وضعيت براى

 اذهان آدميان محرك آن است، اما آنحَه بـهـواقـع در آن روى مـىدهــــد آن است كه ايده بهتدريج بهسوى فهم كامل خود ييش میرود. (بـسيار خـوب، به شما كفتم كه اين مثال من از متافيزيكـ سطح بالا است!) بازهم هـست: هگگل معتقد است كل هدف واقعيت اين است كه ايده به معرفـت كامـل از طبيعت خود برسد. و اين بايد در ما روى دهد. هيج فيلسوفى هيجگاه نقشى
 داشته باشد؟ اين نشانهُ اوج احترام به خود انسان است.
 هوشمند و هيزى كه بتوان تاريخ ناميد وجود داشته باشد، يعنى وقتى بـهـ


مرحلهُ سوم هگل - روح يا Geist ـ رسيده باشيه. تاريخ را عقل، ايده بـه حركت درمىآورد: هگًل در اعالام اين امر بهمثابـه حقيقتـى تثبيـت شــده
 تاريخ، ايده به اهداف عقلانى خود مىرسد. اكر اين فكر را نسبتاً غريب مىدانيد، به ياد داشـته باشـيـيد كـه بـه بـه نظـر اغلب مخاطبان هگل اين امـرى كـاملاً أشـنا بــود؛ ايـن نكتـه خويـشاوند نزديك همان امرى است كه ايشان براى پذيرفتن آن پرورش يافته بودند. مشيتى در كار است. در چس تمام جزئيات دنيوى زندگى، خدا اهداف خـود را محقق مىسازد. بهرغم همهحيز، خير بهتدريج شر را شكـست مـىدهـــد. همهحیيز فداى بهترين. اين فكر براى همهٔ ما، از جملـه كـسانى از مــا كــهـ عليه آن مىغرند، آشنا است. آنحَه موجب مىشود روايت هگل از آن نآآشنا جلوه كند نخست تصور وى از بهترين است ـايده، نيرويى كه همــه آن را
 تبيينى بسيار عقلانى از آن چيزى است كه بـه حركـت درآمـــن را انجـا مىدهد ـ نه خدايى شخصى يا ابرمردى خداى گونه، بلكه ايده، خيزى مانند نظام صور افلاطونى. هگل كه در دوران جوانى خـود دانـشجوى الاهيـات
 راستكيشانه ارائـه كنـد (در واقـع، وى فكـر مــــــــرد كــه آن را اصـلاح مى كند)؛ و همان گونه كه ذر حين خواندن بهسـرعت كـشف خواهيـد كـرد مىتواند بهخوبى هركس ديگرى، موعظه كند. اما آيا اطمينان داريم كه تاريخ را افعال انسانها به حركت درمـى آورد؟
.











 رشد و تحول نشان خواهد داد). جون اين جيز در در درون ما است، است، فعال اما اما
 درحالى كه بهواقع در خدمت عقل هستيهر.








## برخى فرازهاى رفيع ديگر ـانتخابى شخصى

آنها الهام خود را از منبعى ديگر مى يُيرنده از آن روح ينهانى كه سـاعت آن













 پشتسر رهبر جمع مىشوند، با ايثشان مخالفت مى كينند.







## rir IM

مبارزء مفاهيم متضاد كه با راهحلشان دنبال مىشود تكامل مىيابد كه اين راهحل خود به مكانى براى تـضادى ديگـر تبـديل مــشـــود كــه


 جديد خود كششهايى را نشان مىدهده بذر نزاع بعدى از قبـل در آن آن

 اينهمه تأكيد مى كند اغراقآميز، وحشى و آشفته بيابيد، اما آنـعـا






$$
\text { ص . } 1 \text { و }
$$



 هيج نوع دغدغهاى براى آن ندارد. تاريخ افراد را بهمحض آنكه نقـش خود را ايفا كنند كنارى مى گذارد. اين حتـى يـا بـهويــرْه بـراي افــراد تاريخى - جهانى درست است: (ابهمحض آنكه به هدف ايـشان دسـت

## 

يافته شده چونان پوستهای تمى سقوط مى كنند). زوليوس سزار نقـش
 خورد، دستگير شد و به البا فرستاده شـد تـا بيوسـد. فــرد جـز ابـزارى غيرضرورى نيست. فرض آن است كه خدا هريكى از ما را دوست دارد،
 نمىتواند كمتر اهميت بدهــد. بنـابراين، بعيـد اســت كــه هكليانيـسهم، بهرغهر نفوذ عظيمر آن، به فلسفهاى رايج و همهگير تبديل شود.


بيشرفت از طريق تضاد: حمله به باستيل. هنكامىى كه انقــلاب
 تأثير داشت.

## چارلز داروين: منثشأ انواع

نخستين نكتلهاى كه مىتوانيهم از اين كتاب شكفتآور يــاد بكيـريهم آن

## (洛 ITf

است كه براى كشيدن مرزى مشخص ميان فلسفه و علم خـود را زيـاد بـه
 معتقدم كه اين نكته درست است. بحث آن است كه مرز (اكر وجود داشـته
 بكشيم، منشأ داروين، علم، و بلطور خاصتر زيستشناسـى اسـت. امـا بـه دليل موضوع و ادعاهايى كه مطرح مىسازد، كتابهاى بسيار انـدكى بـيش



 تا آن را چنان رد كنند كه جاهل يا متا متعصب به نظر آيند آيند.
 نظريهاى خيرهكننده است: براى آن پوششى مىسازد كه بهدقـت سـاختـا شده است و با گَنجينهاى از شواهدى كه بهدقت ارزيابى شدهاند، حمايـت





 خود ما نيز در اين ميان استثنا نيست، آسان بود: فقط مى گفتيد (انهها). ايـن نظريـه بــا باورهــاى (عميـق) ديكــر شــما در تنــاقض بــود، بـسيارى از

متخصصان با آن مخالف بودند و هيج بيان جدى و پذيرفتنىاى براى آن




















1. breeder

## غצ゙

تغيير يافتهاند، بايد در وهلهٔ نخست از پرندگانى از نوع خـاص خـود يديـد
 پیديد آمده باشند. مطمئن هستيد؟

 مخالف باشد، سخنان بسيار بيشترى براى گفتن دارد. اگر كبـوتر دمجتـرى نخستين وجود داشت، اكنون در ميان وحوش در كجا يافت مىشود؟ خوب، شايد منقرض شده باشد يادر جايى بسيار دور زندگى مـى كـنــد. و در مـورد ديگر انواع متمايز كه كبوتربازان به آنها علاقهمندند حطور ـ خويـيارياوندان




 يا دستكم هرگز مشاهده نشدهاند؟ خوب، خوب، چه شگَفتآَور...
 كوتاه خنين اثراتى ايجاد كند، آيا اصل انتخابى طبيعى وجود دارد كــه بــا
 شايد اندازهاى بسيار بزرگتر ايجاد كند؟ بلى، زيرا مبارزه برایى وجود' (كها داروين دربارهٔ آن فصلى جالب مىنويسد) بسيارى از افراد را قبل از آنكــه

1. struggle for existence

ITV 潘 برخى فرازهاى رفيع ديكر ـانتخابى شخصى
قادر به توليد مثل باشند، حذف مى كند. كبوتر دمچترى احتمـالاً فقـط در صورتى جفتگيرى مىكند كه خـشم بـهنزادگـر را گرفتـه باشـد؛ كبــــرتر وحشى جفتگيرى نخواهد كرد مكر آنكه آنقــدر در برابـر مبـارزه بــراى وجود، دوام بياورد كه به بلوغ برسد. در ايـن دو حالـت، آنحَــه [گونـهـاىی]

 شرايط دشوار شود، فرايند انتخاب بهطرزئى وحشيانه مؤثر خواهد انـي بود.
 تغيير بسيار اساسى ممكن، در واقع بهطرزى ايجابى محتمل است و اكر به ياد
 باشند (نكتهاى كه در زمان جوانى داروين فقط براى زمينشا

 مىنمايد: (ااينكه حارچوب استخوانها در دست انسان، بال خفاش، بالهُ نهنــى
 تشكيل مىدهد يكسان است... به يكباره خود رادر نظريهُ تكامل با تغييـرات بطئى، اندك و متوالى توضيح مىدهـدلـال. شور و شوق قرن نوزدهم براى بيشرفت، كه فلسفهُ هگل به آن چنــين توانى داده بود، بسيارى را متمايل به اين امـر كـرده بـود كـه دارويـن را



[^6]




 مخالفت كرده است.
اين نوع تفكر بهسرعت به جنبـشى موسـوم بــه داروينيـيسم اجتماعى








 تغييرات در جامعهُ انسانى مىتواند در شرايطى كه تحـت آنـي آن بـروز كـرده انـي
 است؟ بهمعنايى بلى، اما فقط تازمانى كه دنيا از نفت خالى نشده باشد.

1. the survival of the fittest

1r9 برخی فرازهاى رفيع ديگر - انتخابى شخصى


كاريكاتوريستهاى دور دوران ويكتوريايى بود. قرار نبــود يـيـام
داروين زود در ك شود.
(f.

منظور اين نيست كه نبايد به داروين اجـازه داد تـا نــــاه كـسى را بــهـ









 اينجا مىيبينيم انحراف از طبيعت نيست؛ فقط خون اني






 صحبت از سقوط انسان، انحراف و فساد اخلاقى را يـيش بكـشيمه. يــا

1. C. S. Lewis


 خصلت انسان آرمانى همْخوانى ندارد.






 سى. اس. لويس خيلى از حقيقت دور بود.



 بود كه [دكارت] مىتوانست بر آن اتكا كند تا با برای ما از طبيعت اس اساســ




 حقيقت تلقى كرد؟ اكر خنين بود، آن را حـكونه توجيه مى كردي؟ اينكه فكر


كنيه ممكن نيست خدا فريبكار باشد يك امر است، اما كفتن اين نكتـه كه از آنجا كه قوهٔ عقل در موضوعات عملى چنين مزيتى به مـا داده كـهـ
 مستقل است به كار مىرود نمىتواند ما را گمراه سازد به كلى امرى است

 درست باشد؟ اگر دكارت پس از داروين زندگى مى كرد (لطفاً ايـن اشـتباه تاريخى را ببخشيد) مبانى فلسفهُ وى حتمأ بسيار متفاوت بود و اگر چنين متفاوت بود، آيا روبنا مىتوانست همين باشد؟

## نيچچه: تبارشناسى اخلاق

((فيلسوف مادء منفجرئ خطرناكى است كه هيجچيز از آن ايمن نيست)،




 نفوذ بسيار ييدا كرد.
تبارشناسى اخلاق كه نخستين بـار در سـال MMV م. منتـشر گرديـدن تشكيل شده است از يك مقدمه و سه مقاله كه همهٔ آن ها بـراى راحتـى

1. Friedrich Nietzsche

 نخست را از دست ندهيد: پأمروز ما چه بسيار مىدانيه، اما درباره خود چها اندك مىدانيهر". تغييرى بزرگ در تفكر ارويايى در راه است. مـدتهـايـى طولانى تصور مىكردند كه بقيهُ واقعيت هرقلر همم كه براى ما بهتآور و
 قرن نوزدهم اين نگرش بهسرعت نيروى خود را الز دست داد. اشارهاى را


 نظريه ذهـن ناآكَـاه از راه مـىرســد كـهـ براسـاس آن مهـمرتـرين علـل زندگى هاى ذهنى ما از ما ينهانتد. كسب معرفت از خـود ديگــر موضـــوع
 مىطلبد و تضمينى وجود ندارد كه آنحَه را مى يابيد دوست داشته باشيد آشيد پاراگراف سوم از مقدمه را هم از دست ندهيد. آيـا در آن سـختنى آشــا




 مسيحيت قرن نوزدهم بود. آيـا ايـنهــا همـان انــدازه كـهـ ظـاهراً تمـام انـا
2. Sigmund Freud

## فلسفه: مقدمهاى بسيار كوتاه iff Iff

اطرافيان وى تصور مىكردند بديهى بودند؟ دكــارت مـىخواسـت دربـارة











 اصطالاح فنى فلسفى ديگر برای مجموعهٔ در حال رشد شما!). اما آيا اين انتقاد روىهمرفته عادلانه است؟ من جنـي
 بسيار وابسته به باورهاى ما دربارة طرز شروع آن است و اكر آر ايـن باورهـا

 داروينيسم بر برداشت ما از خودمان. براى بسيارى از معاصـران دان دارويـنـ،


IfD برخى فرازهاى رفيع ديكر ـ انتخابى شخمى

بود، نشئت گرفته بود. اين تصور كه ما در اصــل از خيزهـاى يـستتـرى

 كشفـنشده نبود كه بتوان آن را هضم كرد؛ اين سيلىاي بـود بـر رخـسار
 زمان در برابر آن بهشدت مقاومت شد و برخـى تـا امـروز هـمم مقاومـت مى كنتد. ترديَّيَ دراينباره نيـست: تحـت شـرايط درسـت، تبارشناسـان مى توانند درست به همان اندازه كه نِيحه مى خواست انفجارآميز باشــند خوب برگرديهم به سراغ يرسش دربارة ارزشهاى اخلاقى. بـسيارى بـاور داشتنده و برخى هنوز باور دارند، كه ارزشهاى اخلاقى داراى يك منـشأ
 خانوادگى كشيشى خود يكـبار خويشتن را ملحدى غريزى خوانــده بـود،
 نيازها و روانشناسى انسانى جستجو مى كرد (انسانى بس انــسانى عنـوان يكى از كتابهاى قبلى وى است كه بسيار گويا است).
 نخستين كسى نيست كه جنين مى كند. در واقع، از يـيش ســنتى از ايـن كار وجود داشت و نيحّه نظرئ مركزى آن را، بهطور كلى، چيزى در امتداد محورهاى زير تلقى مى كرد: هنگامى كه انسانها انواع معينى از رفتـار (از سوى افراد) را براى خود و ادارةٔ بىجردسر جامعئ خود داراى مزيت بيابنده،







 آن زمان او داراى شغل آكادميك زودكَذرى بود كه بعداً آن را را رها كـردر)،















بعدى بود كه، به نظر نيجه، براى اخـلاق دوهـزار سـال آينــه و وبــشـتر






















```
*) 㴽 lfA
```






 ازاينروى صفات متضادى نظيـر انفعـال، بنـدگى، حقـارت، تواضــع را خــوب خواندند. در برآورد نيحָه، اخلاق جماعت زندگى را نفى مى كند. (1)


 آن فتيلة انفجارى را بيفروزد.


آنها كه از اين اخلاق يشتيبانى مى كردنــد اكـــون در وضــيتيت بـسيار



 هدايت كرد، در واقع بر عليه غرايز خود نيز قيام

 بدبخت احساس مى كردند.







 زندگى خود متظاهر مى سازد.




-

مى گيرد كه وى به ايشان خدمتى مى كند: رنج ايشان را تسكين مىدهـــ. به ياد داشته باشيد كه آنها رنج مىبرند زيرا خود را در برابر غرايز حياتى خويش قرار دادهاند؛ بنابراين چندان نمىتوان توقع داشـت كـه وى رنـج ايشان را درمان كند، زيرا وى نيز خود رادر برابر غرايز خويش قـرار داده

است، فقط بهنحوى بازتر، با عزمى بيشتر و با هدفى يكتا. نكتهُ مهم در مورد رنج انسانى آن است كه مردم اگر فقط دليـل آن را
 خوب بيابند، بر آن پيروز مىشوند. نكتهٔ ديگر آن است كه كسانى كه كه رنج - مىبرند مى خواهند كسى را بيابند تا وى را براى رنج خود سرزنش اين مانند نوعى داروى بيموشى عمل مى كند، با ايجاد خشمى بسيار، مانع درد مىشود. كاهن اين را به غريزه مربوط مىداند، و به رمهٔ خويش، هم دليلـى بـراى رنجشان و هم علتى براى آن مىدهد. آنها رنج مى كشند تا روح خويش را را شايستهٔ بهشت، يا بيروزى عدالت سازند يا براى حقيقت رنج مى كـشند، يـا بدان دليل كه ملكوت خداوند بايد بر روى زمين بيايــد ــ كـه همـهـ آنقـــدر خوب هستند كه آدمى براىشان رنج بكشد. حه كسى را بايد براى اين رنـج
 فرمانروايان كه مبارزه با ايشان به احتمال زياد فقط به رنـج بيـشتر آنهـا و
 بهسوى خود ايشان هدايت گرديده ممكن است دست كم قدرت و انگيـزمایى
 آنها آمادهاند كه آن را بيذيرند، زيرا همانگونه كه ديديه آنها آ از قبل عليه

## برخى فرازهاى رفيع ديكر - انتخابى شخصى

غرايز خويش و بنابراين به يكـ معنا عليه خـويش بـهـيـا خاستـهانــد. آنهـا

 چنين است تحليل نيحه. دربارة آن هرطور فكر كنيه، بهيقين جسورانه است. اينها بيش از چند فكر مرمم كه بهطرزى خام بيان شدهاند نيستند. سبك نيحِه، موسيقايى بودن، تــوع آن، مـزاح تنـدى كــه در آن اســت، هيزى است كه آدمى فقط خودش مىتواند تجربـه كنــد. و مـتن سرشـار است از جزئيات لذتبخش، مانند تبيين فيلسوف واقعى در پاراگراف هفته
 بگيريد. آيا لحن آن را ضد سامى مىيابيد؟ پـس دوبـاره آن را بخوانيـد و درخواهيد يافت كه هدف آن در واقع خود ضدسـامى گـرى اسـتـ. آنجــهـ مى گويد اين است كه فقط تاريخ اخلاقى يهوديــان اسـت كـه محيطـى روانى ايجاد كرد كه مسيحيت توانست در آن ظهور يابد ـ نيحه فريـادى طنز آلود را بهسوى آن ضـدسـامىهـاى مـسيحى شــليك مـى كنــد كــه ضدسامى گرى خود را بر اين مقدمه استوار ساختهانــد كـه ايـن يهوديـان بودند كه مسئول به صليب كشيده شدن مسيح بودند. يكـبـار ديگــر وى يك روش رايج تفكر را وارونه ساخته است: مسيحيان بايـد بـه يهوديـان احترام بگذارند، زيرا يهوديان را دارند تا شكر گزار توفيق مسيحيت باشـنـد.

## فصل هشته

## چه چیيزى براى چه كسى؟

فكر كردن به فلسفه كارى است دشوار ـ شايد به اين امر توجـه كـرده
باشيد، هر چند اگر تا اينجا رسيده باشيد، دست كمر مانع شما نـشـده اسـتـ




 با تغيير آن؛ براى تأسيس نهادها

 نمىتوانند برخى فيلسوفان ديكر را تاب بياورند؛ زيرا شغل ايـشان حنـينين

مىطلبد. شايد فقط گاهى به دليـل كنجكـاوى محـض. عقيــده رايجـى هست كه فيلسوفان مردمى غيردنيوى و دور از واقعيت هستند. اگـر ايـن
 بوده باشد، هرچند نه هميشه. اگر اشـارهاى اسـت بـه كــار ايـشان، پــس

 مى یردازند و مدعى طرح اصلاحى واقعى هستند.






 آفريده شدهايه؛ مىتوانند دليلى براى برخى انـواع رفتـار ارائــه كنـنــد (يــا
 ناطقه دارند و حيوانات ندارند. یاسخ به پرسـش ("مـا چگگونـه مـىددانـيه؟؟")

 كسانى كه معرفت دارند حكايت كند، با پيامدهاى بديمى بـرانى اعتبـار و
قدرت اعضاى آن گروه.

یس بيشتر فلسفهها مى كوشند تا براى كسى كارى بكنند. در پايان بـه

 كروه بزر
 همؤ ما افراد هستيم.
فرد









 ذهن شما عمدتًا" از آنجه شايد زندكى بر شما تحميل كند، مستقل است است

 بهشدت به شرايط مادى زندكى ما بستكى دارد؟ اما شكَفتى دومى هم در

كار است: وى فكر مى كند عالىترين لذت ممكن آزادى از درد فيزيكى و

 لذتههايى از دستئ دوم موجب اضطراب مى كردد: وسـيلةُ حـصول آنهـــا ممكن است از دسترس شما دور شده باشد. (اين تصور كه إيبكوريانيـسم
















1. On Liberty

## VQ

لاضرر معروف شده است استدلال كرد: ا"تنها هدفى كه برای آن مىتوان قدرت را بهدرستى بر هريكـ از اعضاى جامعلىالى متمدن به كار بـست .... جلوگيرى از زيان رساندن به ديگران است)،. با بيشتر جا افتادن نظامهاى
 شدند. ميل خطرى نهان را كشف كرده بود: جباريت اكثريـت نـسبت بـه فرد و نسبت به گروههاى اقليت.

 وارد مىشود، ارزشى كه از دست مىرود اگـر اصــل وى رعايـت نگــردد، متوسل مىشود. ارباب زندگى خود بــودن بــراى انـسانهــا خـوبـ اسـت، بخشى از سعادت ما است، بنابراين حتى اگر قانون افراد را از انجام جيزى كه بههرحال انجام ندادهاند بازدارد، فرد بازنده است. اما كــل جامعـه نيـز بازنده است، زيرا افرادى كه اصل لاضرر إز ايشان حمايت مى كند منبعـى
 شيوههاى زندگى نامعمول دارند. اگر دديدگاههاى ايشان در واقـع درسـت باشبند ارزش آن براي جامعه بديهى است. اگر نادرسـت باشـند، ارزش آن
 نشود، به فرمولى مرده بر زبان تبديل مى گردد ـ مخالفت تضمين مى كند كه حقيقت در ذهن زنده بماند. در مورد شيوههاى زندگى نامتعارف، ايـن
 آنها بياموزد. مقيد ساختن فرد به همه زيان مىرسانيانديند

## دولت

قبلاُ (فصل دوم و دوباره در فصل ينجم) به نظرية موسوم بـه قـرارداد



 منعقد مى كند؟


 وضعيت زندگى قبل از آنكه ترتيبات اجتماعى اتخاذ شده باشيد، كه در در آن











حه چهيزى براى چه كسى؟

قـراردادى هـستند كـه آن هيئـت را بريــا سـاخته اســت. شـهروندان فقـط



 مىداد تا از اين ادعاهاى افراطى حمايت كند.
 شدهاند عادلانه نيست كه فقط از زندگىشان حفاظت شود؟ دليل اين امر
 آنها در وضعيت طبيعى مفقود بودند. اين نشان مىداد كه حــق مقاومــت


 برهانش اجازه مىدهد بيشتر رفتـه اسـت. امـا در واقـع ايـن شــغفتآور نيست. جوانى افلاطون همزمان بود با جنگى فاجعهبار آتن عليه اســـارت.

 دريايـى اســانيا نزديــى مـــشــد، و در دوران بلـوغ خــود شــاهد سـقوط انگلستان در جنگى داخلى بود. تعجبى ندارد كـه هـردوىى ايـشان معتقـد

 ديكرى را حتى نمىتوان آغاز كرد، حفظ كند. شيوه́ حمايت ايشان از فرد،

## .

عبارت بود از تفويض كل فرمانروايى به دولت. جاى شگُتى نيـست كـه

 مىنوشت كه به آن اندازه تهديدكننده نبود، به طعنه نوشته است است


 افزايش يافته و مصونيت قانونى هم آن را بى بند و بار كرده، حفــظ كنــد
 موش خرما و روباه دور باشند، اما خرسندند، حتى احساس ايمنى مى كنند كه از سوى شيران بلعيده شوندا).

## روحانيت

كشيشان معمولاً اشخاص ثروتمنـد يـا داراى قــدرت نظـامى نيـستند. بنابراين، هر آن چيزى كه به ايشان در درون جامعه يا گـروه دينـى خـــود
 اين از آنحه مردم دربارهُ ايشان فكر مى كنند، آنحّه تصور مى كنند ايـششان



 است، بايد قوىتر باشد.


 كشيشان از عوام مى خواهد تا دربارئ ايشان بدان باور داشته باشند درست
 صورت كشيشى در كار نيست. بنابراين كتابهاى زيادى وجـود دارد كـهـ جايگاه ايشان را تبليغ مى كند.

لوياتان هابز كه همهچيـز را كوچـــكى مـــى كنــــد از تيــهههـــاى كـــهمارتفـــاع
 زد. آيا اين مى تواند واقعــاً بى زخطـر باشيـد؟ تعجبـــي ندارد كه لاكى نكّران بود.


نمونههای آن در همهجا وجود دارد، بنابراين از آنجا كه در خنــد فـصل


نگاهى به فصل نخست يكى از اويانيشادهاى اصلى بيندازيه. در زمانى كه














 بادقت بخوانيد: توجه كنيد كه چگكونه برترى معينى را به كشاتريانيا ال، كاست جنگگجويان اشرافى حاكم، نسبت مىدهد ضمن آنكـه اولويـت معينـى را

## 1. Brbadaäranyaka Upanishad

2. Canterbury Tales
3. Chaucer
4. Kşatriya

## چه خيزى برای چه كسى؟

براى برهمنها حفظ مى كند. قدرت ايشان رَحِم قدرت فرمانروايان اسـت
 آسيبى وارد آورد، زيرا به منبع قدرت خود آسيب مىرساند. ايـن فلـسفه و الاهيات است، اما روشن است كه سياست عملى خوبى هم هست. خوانندهاى كه تازه با اين سنت فكرى آشنا شده است مطالب زيادى را خواهد يافت كه براى وى بسيار غريبند. نظريهاى هـست دربـارة تطـابق ميان اجزا اسب قربانى (ايـن معتبرتـرين قربـانى ودايـى بـود) و اجـزا يــا جنبههاى جهان: سال، آسمان، زمين. ايمان به فقـهاللغــة در آن هـست، مانند هنگامى كه نشان داده مىشود لغتى طولانىتر بايد ـ تقريباً ــ از دو لغت كوتاهتر ساخته شود، و اين نكته نـشاندهنــدهٔ يبـدايش يـا ماهيـت درونى هر آنحّه لغت طولانىتر توصيف مى كند تلقى مىشود. متن مكرراً تكرار مى كند معرفت به اين دانش غريب مزاياى بسيار دارد: امردى كــهـ اين را مىىاند به هرجا كه رود محكم مىايستد)؛ و (اهر كه اين را بدانــد، ... مرگ از گرفتن وى ناتوان است ... و به يكـى از ايـن خــدايان تبـديل مىشود)ا. بنابراين بايد به ايـن دانـش ارج بگــذاريه، و بنـابراين بايـد بـهـ كسانى كه از آن پاسدارى مى كنند ـ كاهنان ــ ارج بگذاريه.
 ممكن است آن جيزى باشد كه وى مىتواند با شما انجام دهد. با با همـس كاهن روى هم نريزيد. همان گونـه كـه در كتـاب برهادار/انكـا اويانيـشاد
 امردى كه برهمنى وى را نفرين كرده باشد كه خنين دانـشـى دارد يقينـأ


## فلسفه: مقدمهای بسيار كوتاه 㴽 19f

... هرگز تلاش نكنيد تا با همسر برهمنى فرهيخته كه اين را مىداند بـه عشوه سخن بگوييد، مبادا براى خود دشمنى با اين معرفت بتراشـيدل). بـهـ شما هشدار داده شده است. البته فقط كاهنان نيـستند كــه مـورد نيازنــد يز شكان و جمع كنندگان زبالـه و بـازيگران و مـشاوران تبليـغ نيـز مـوردد
 دليل باورها و ارزشها، اميدها و ترسهایى مردم وجود دارند.


راجا با كاهنان خود مشورت مى كند.

## طبقهُ كارگر

صنعتىسازى اروياى غربى با خود برایى عــداى قليـل ثــروت و بـرایى
 بهسرعت در كارل ماركس (MIA _ ام.) براى خود يشتيبانى يافتنـد

## 

كه اغراق نيست اگر بگُوييه كارش خهرهٔ سياسـى تمـام آن بخـشـهـاى كرء زمين را كه در آنجا اصلأ جيزى به نام فلسفه وجود داشت تغييـر داد. فقط در دهdٔ اخير است كه نفوذ آن بهتدريج از ميان مىرود. ممكن است
 يك نظريه مانند آزمودن عملى آن نيست (اين اصلى است كـه در بنيـان قدرت فراوان روش تجربى در علوم قرار دارد). و هيج نظريهٔ سياسـى بـا آزمونى مناسب روبرو نمىشود مگر افراد زيادى به آن معتقد شده باشندا در اينجا فرصت داريم برخى از آن ارتباطاتى را بيابيم كه در تمـام تـاريخ
 وى مخالف بود. اما هيجكس در آن زمان نبود كه هگَليانيسم بـر وى اثـرى نداشته باشد. مار كس نيز مانند هگل معتقد بود كه تاريخ نمايشگر بيشرفتى

 حاصل تضاد است؛ اما تضاد ميان منافع اقتصادى بخش ها هاى مختلف جامعه



 ماركس از اين ايده در تحليل خود از نظام اقتصادى معاصر كه با تضاد
 كارخانهها) مشخص مى گرديد، استفادهُ كامل كرد. وى بهشدت طـرفدار زيردستان، كاركران بود. نكتهُ اساسى آن بود كه ايـشان كـه مـىـبايـست

زندگىاى را بكردانند و هيز ديكرى بـراى فــروش نداشـتند، كارشـان را












 متعلق به شركت باشد.








استعداد شـما انجـام نمـيدهــد. امـروزه مـا از "رضـايت شـغلى") سـخن مى گوييه. همهٔ ما به آن دست نمىيابيه. مسئله از ميان نرفته است.

ما خيز به خيز، مانند سفرى فشرده و ديوانهوار، در رِهناى كره زمـين و

 در يك مورد، كمى عميقتر به ذهن يك فيلسوف نگّاهى كرده باشد. مـا به دو اثر مشهور جان استيوارت ميل، فايدهگرايـى و دربارئ آزادى نگــاهـى انداختهايه. كتاب اول به ما مى گفـت كــه خيـر سـعادت اســت، و دومـى مى گفت سعادت مستلزم آزادى فردى است. رسالأ ديگر وى انقياد زنـان' ( بهمعنى همه است و نه فقط مردان.
جان استيوارت ميل بهعنوان سياستمدار عملى سواسـتفادهاى خـاص را كه (دست كم در نظريه) بهسادگى مىتوان جبران كـرد هــدف مـى
 يكى از موانع عمده بر سر راه اصلاح انسان است ... اين بايد جاى خود را به اصل برابرى كامل بدهده). وى استدلال مى كرد قانون فعلى خانواده به بردگى زنان منتمى شده است. مراد وى از ايـن كلمـه، همـان گونــه كــهـ تبيين وى از وضعيت حقوقى در فصل دوم نشان مىدهـد همــــن معنــانى

[^7]
## 1\&^

ظاهرى آن اسـت. امـا آنحــه وى درصـدد تنييـر آن بـود، كــل رسـوم و

 براساس شايستگى را از زنان سلب مى كنـندي











 دور دنيا است، رويدادى كه محتاج طاقت ذهنى و جسمانىاى است است بيش از هر آنجّه من مىتوانم تصور كنم). ميل درعينحال معتقد است كه مردان بهمثابه افراد آسـيب مـي مينـنـد،





موارد اين ديگران كسانى هستند كه بر وى برترى دارنــد. ازسـوىديگــر،
 نزديى با كسى كه از نظر توانايیى و تربيت چستتـر اسـت، بـرایى طـرف برتر زيانبار است. بااينهمه بسيارى از مردان خود را در چنـين وضـعيتى مىيابند، ازدواجكرده با زنانى كه محدوديتهاىشان كمتر از ايـن واقعى
 مردان ممكن است فكر كنند كه برنده شدهاند، اما حقيقت آن اسـت كـه همه بازندهاند.
 جاهاى دنيا. فعلاً. با توجه به موضوع بحثمان عجيب است كه توجه را فقط به اني يك مرد نوشته است جلب كنيه. اما بديهى و در واقع تقريباً اجبارى است

 نوشتههاى فمينيستى بوده انت.
اگر مىتوانستم دويست سال بعد براى مدتى كوتاه به زندگى برگـردم، از اينكه مىديدم آن را بهعنوان يكى از مؤثرترين كتابهاى قرن بيـسته ردمبندى كردماند، متعجب نمىشدم.
مانند ميل، دوبوار نيز دغدغه آزادى زنان را داشــت امــا بـرخـلاف ميـل

1. Simone de Beauvoir
2. The Second Sex









 طولانى و هميشه زنده بيردازم









 دراينصورت بر الف اثر مى كذارد كه هردوى آنها بر اين امر كه الـف بـ بـ

## 




 تصنع گرديد. اكنون (اهر آنحه مرد انجام دهل ... احساس فريب مى آكـــد و زن احساس مى كند كه در حق وى خطا شده است)،. دوسويگى رابطه بهمعناى آن است كه هيجيك از طرفين نمىتواند بـهتنتهـايى آن را تـصحيح كنــدا دوبــيار
 بشناسند و به زنان متوسل میشود تا با با درك اين امر كه اين در واقع حقيقتـى درباره خود آنها است، دنان دقيقاً چنين شوند

 (اهنگامى كه بردگى نيمى از بشريت را به همراه تمام آن نظام منافقانهاى

 خواهد يافت)|. ميل كه از سنت تجربهگرايانه و فايدهگرايانه بـود و و دوبـوار
 بهطرز شايان توجهى به يكديگر نزديكـ مـىشـــوند. ايـن تقريبـأ موجـب مىشود كه آدمى فكر كند شايد حق با ايشان باشد ...

## حيوانات

هر كسى كه منافع حيوانات ـ حيوانهاى غيرانسان ـ را ترويج مى كنــد،

با مسئلهاى ابتذايى روبرو مىشود: حيوانات نمىتوانند بخواننــد. بنـابراين، خواننده مجبور است مخاطبانى را متقاعد سازد كه از گروهى كــى كـه طالـب سود رساندن به آنها است متمايزند كه اين امر يكى از اين دو راهبرد يــا هردوى آنها را مىطلبد: يا به سرشت بهتر آنها متوسل شود، يا مــدعى

 دوبوار در تلاش براى جلب حمايت مردان از آزادى زنان از هر دو دو راهـبرد استفاده كردند.





 ديدگامهاى خود جلب كنتد با مشكلى مانند همين مـشكل روبـرو بودنـــد، اما دستكم يشتيبانان مستقيمى ميان زنان داشتند؛ (انيماليستهانا)؛ اصـالًا

یشتيبان مستقيمى ندارند.
بوديسه، بیى آنكه دیار افراط و تفريط شـود، طبعـاً حـامى حيوانـات است. من مىكويم (اطبعاً) زيرا بوديـسهم بــاور هنــدويى بــه باز مجدد روح به زندكى را حفظ مى كند و آنجه در يك تجــسد، انـسان است ممكن است در تجسدى ديكر حيوان باشد. بودا زمانى بــمثثابــه خركوش زنـدكى كـرده اســت. مـسيحيت چنـين متـافيزيكى نــدارد،

## 

محظورات اخلاقى وابسته به آن را هم ندارد ــاز كاو هندو بيرسيد آيا
 آفريده شدند تا نوع بشر از آن ها استا استفاده كند. ما ما نفوس نا آنا


 بازهمه همان كونه بود. جرمى بنتام² (









 آنهها بيردازند، منعكس مى سازد.

1. St Thomas Aquinas
2. Jeremy Bentham

## فلسفه: مقدمهاى بسيار كوتاه IVF

نظريـههــاى ايـشان ظــرف بيـست يـا سـى سـال گذشـته پيـشرفت حشمگيرى كرده است ـ مسئلةُ تاكتيكى لاينحل نبود. آنها فـا قـادر بودنــد به عواطف كسانى متوسل شوند كه دوست دارند ويزگى هاى انسانی انسانى را به حيوانات نسبت دهنــد. آنهـا مـــتوانـستند بـه حقـايق بـسيار محكمتـر زيستشناسى ملرن متوسل شوند كه بهطرزى بسيار قانع كنندهتر از آنحه
 نزديكتر از آن است كه أكويناس مى توانست حتى تصور كنــد. آنهــا بــا


 موشهاى آزمايشگاهى برای پيشرفت اساسى در درمان سرطان و مـرگ سگّها و خرسها در چالهاى كه براى شكار خـرس كنــده شــده آنهــم برای چند دقيقه ورزش، تفاوتى احساس كنيد.

 گَياهخوارى، گاهى به اين شيوه مد نظر قرار مى گيرد. اسـتفاده از گیاهـانـان براى تغذيهُ دام و سيس خوردن گوشت، روشى است بسيار ناكارآمد براى
 گاوها از اين ميان. ازاينرو گیاهخوارى بهمثابه امرى ارائه مىشود كـه در بلندمدت بهنفع همه است. حركت خوبى است ـ هرحه مردم بيشتر گوش كنتد، سخن گفتن بامعناتر است.


## فيلسوفان متخصص






 در برابر آزمون اساسى زمان دوام آوردهاند. بخشى از از دليل دوام آوردن آن آن

 در كنار شعور تشخيص دهيهم.
دليلى ندارد كه نوشتئ فلسفى امروز جنين نباشده، و بخشى از آن هست.


 خوب، كانت و هكل هم فيلسوفان متخصص بودند. و اين بهيقين نتيجــه





جهان امروزي فلسفعٔ تخصصى شده، هوشمندانهترين راهحـل بـرأى يـــ
 فشارهايى براى نوشتن دربارهٔ معماها براى فيلسوفان متخـصص ديگــر و
رها كردن تمدن در مسير خود وجود دارد.


فيلسوف متخصص ـ كمى در مورد اين مرد محتاط باشيد'.
خواهش مى كنم كه اين را بهمعناى محكوم كردن بیىبرو بر گَشت هرچيزى كه اكنون از دانشكدههاى فلسفهٔ دانشگاه بيـرون مـى آيــد تلقى نكنيد. منظور مشورت دادن به كسى است كه بــراى نخــستين

ا. اين "لصوير لويسنده كتابب حاضر است كه ويرايشكر ارشد دالُرةالمعارف راتلج نيز هست. م.

TVY حه خيزى براى چه كسى؟

بار با كمك اين مقدمة بسيار كوتاه به سراغ فلسفه آمده است. اگر آخرين كتاب فلسفهاى را كه انتشاراتى آكادميـكـ منتـشر كـرده ورق بزنيـد، يــا آخرين شمارهٔ يك مجلئ تخصصى سطح بالا را و خود را از دريافتن آنحه در آن جريان دارد يا ادعايى كه احتمالاً مىتواند براى جلـب توجـه شـما داشته باشد، ناتوان ببينيد، واكنش خود را به كنـار گذاشـتن كـل فلـسفه تبديل نكنيد. شايد در حال نگاه كردن به جزئياتِ تصويرى بسيار بزرگتر باشيد كه هنوز تجربهُ تشخيص آن را نداريد. ممكن است بـدترين حالـت درست باشد و شما بهراستى در حال خواندن معادل فلسفى يـــ معمـاى شطرنج باشيد، چيزى كهُ بسيار نبوغآسا است امـا هـيج اهميـت ديگـرى ندارد. ضمن آنكه قدرت خود را براى تميز خوب از بد گّسترش مىدهيــد آثار ارزشمند كلاسيك را بخوانيد.

زيرا نيازى نيست كه خنين ترديدهايى دربارئ فيلـسوفانى مطـرح شـود كه تلاش كردهام به شما معرفى كنه. مىدانيم كه آنها با دل و بــا مغـز مىنوشتند. در كنار امتيازهاى بسيارشان بهيقين ممكن است كاستىهايى هم داشته باشند: جهل ینهان، ييشداورى، اعتماد بيشازحد، ابجهام ـ فقـط براى آنكه فهرست را شروع كنيم. اما همانطور كه اميـدوارم نـشان داده باشهم، فلسفه مانند زندگى گسترده است، و اغلـب تبـاهىهــاى فكـرى و اغلب فضايل فكرى در ادبيات وسيع آن مجسم شده است. آرزوى اينكــه كاش بهكونهای ديكر بود مانند آن است كه آرزو كنـيم كــاش انـسانهـا

## 游 IVA



كلاس فلسفه ــ رفتم كلاس فلسفه. از شام خبرى نيست.


[^0]:    1. Thomas Hobbes
[^1]:    1. Descartes
[^2]:    1. Thessaly
[^3]:    1. Menander
[^4]:    1. Thomas Hobbes
[^5]:    1. Quod Nibil Scitur
    2. Francisco Sanchez
[^6]:    1. Herbert Spencer
[^7]:    1. The Subjection of Women
